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Inleiding
De kerk – waar de kloosterlingen dagelijks samenkomen om de eucharistie te vieren en
de getijden te bidden – is de belangrijkste ruimte in elke abdij. In sommige abdijen bleef
de middeleeuwse kerk tot vandaag bewaard, meestal aangepast aan de veranderde tijdgeest. De abdijen van Ninove, Grimbergen en Averbode besloten in de zeventiende
eeuw de oude kerk te vervangen door een monumentale nieuwe abdijkerk. In Ninove
werd de abdijkerk tijdens de Franse periode overgenomen door de parochiegemeenschap. Recent werd een lange periode van buiten- en binnenrestauratie afgesloten, een
meer dan voldoende reden om een contactdag te wijden aan dit monumentale gebouw
De abdij van Ninove kende een lange geschiedenis, vanaf de twaalfde eeuw tot aan de
Frans tijd. Kenmerkend voor de abdij was dat ze in een grensgebied lag, zowel politiek
als geografisch. Georges Vande Winkel situeert bondig de algemene geschiedenis van
de abdij en belicht hierbij enkele eigenheden.
De bouw van de abdijkerk duurde bijna een eeuw. Joris Snaet analyseert de architecturale uitwerking van de kerk in een ruimer kader. Hij onderzoekt hoe uitzonderlijk een
gotisch kerkproject was in het begin van de zeventiende eeuw, gaat na hoe het basilikale
opstandsysteem tot ontwikkeling kwam in de Zuidelijke Nederlanden en op welke wijze
barokke ornamenten hun plaats hierin vonden. Vooral het koepelontwerp krijgt bijzondere aandacht.
Rutger Steenmeijer was de voorbije kwarteeuw de hoofdverantwoordelijke architect bij
de restauratiecampagne van de abdijkerk. Hij kent de kerk door en door en brengt
verslag uit over de belangrijkste ingrepen die tijdens de restauratie van het interieur in
2012-2014 werden uitgevoerd.
Het kerkmeubilair kwam tot stand tussen 1727 en 1754. Twee beeldhouwers/beeldsnijders, nl. Jan Baptist Van der Haeghen en Theodoor Verhaegen, realiseerden in grote
mate het huidige meubilairensemble en bepaalden aldus de visuele scène van de binnenruimte. Dirk Van de Perre illustreert dit met talrijke beelden.
De Werkgroep dankt de verschillende sprekers omdat door hun inspanningen zowel de
contactdag als deze tekstbundel mogelijk werden. Een bijzonder woord van dank aan
deken Michel Bekaert en aan de heer Luc Malderie voor de genoten gastvrijheid in de
kerk en in de bibliotheek van Ninove. Hartelijk dank opnieuw aan Rutger Steenmeijer
en Dirk Van de Perre voor de gidsbeurt in de kerk en aan Georges Vande Winkel voor
de coördinatie van de praktische afspraken. Hartelijk dank ook aan alle deelnemers.

Ninove, een Vlaamse premonstratenzer abdij
op de grens van Brabant
en op het breukvlak van stad en platteland
Georges Vande Winkel
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Als ik mijn verhaal start, ergens op de overgang van de vroege naar de hoge middeleeuwen, is er – ondanks de titel – nog geen sprake van een grens of van stad en platteland in de regio. De streek hier maakt dan deel uit van Lotharingen en meer bepaald van
de pagus of gouw Bracbant/Brabant. Het toponiem Brabant is een van die toponiemen
die in de loop der tijden aan ‘migratie’ heeft gedaan. De omstandigheden waaronder
deze migratie start, komen zo dadelijk aan bod, maar rond de jaren 900/1000 verstaat
men onder Brabant nog het gebied tussen Schelde, Dijle en Haine. De valleien van
Dender en Zenne vormen er het centrum van. En op de middenloop van de Dender
vormen zich hier in de onmiddellijke buurt een aantal woonkernen. Alvast een in de
Nederwijk hier net buiten de Koepoort, minstens een tweede in het hoger gelegen
Herlinkhove ten noordwesten, en het toponiem Preulegem wijst op een derde kern ten
westen van het latere stadje Ninove. In recente studies over stadsontwikkeling gaat men
niet meer koortsachtig op zoek naar dé oudste woonkern van een stad, men laat ook
plaats voor het organische ontstaan van een stad uit meerdere kernen. Maar ere wie ere
toekomt: in de Nederwijk komt de eerste parochiekerk van Ninove, toegewijd aan
Maria. Een tweede belangrijk element is de ‘vluchtburcht’ die de nog vrij verspreide
bevolking voor zichzelf creëert tussen Dender, Beverbeek en een uitgegraven verbindingskanaal tussen beide waterlopen in.
Omstreeks het jaar 1000 botsen de Vlaamse graven, die hun expansiedrift in de eerste
plaats zuidwaarts hadden gericht, op de invloedssfeer van het hertogdom Normandië.
Zij gaan nu hun blik oostwaarts over de Schelde richten en in 1033 nemen zij Ename in,
een Ottoonse burcht op de rechteroever van de Schelde. Over de exacte datum valt te
discussiëren, maar rond 1050 krijgen zij vaste greep op de hele regio tussen Schelde en
Dender. Ninove ligt niet langer in het centrum van de gouw Brabant, maar wordt een
Vlaamse voorpost tegen het hertogdom Brabant dat zich vanuit Leuven-Brussel ontwikkelt. Een gebeurtenis die tot op de dag van vandaag haar sporen laat. Het lokaal gesproken dialect hier is Brabants, maar bestuurlijk vallen wij onder de provincie Oost-Vlaanderen. Maar ook in de elfde eeuw en het eerste kwart van de twaalfde eeuw heeft deze
machtsverschuiving al zijn gevolgen. De heer van Ninove bouwt een burcht op de
rechteroever van de Dender en wordt door de Vlaamse graaf beleend met de nieuw
gecreëerde heerlijkheid Ninove-Herlinkhove. Om aan zijn parochiekerk enige luister bij
te brengen verbindt Amalrik II, heer van Ninove, er een seculier kapittel aan met drie
kanunniken. In datzelfde eerste kwart van de twaalfde eeuw verkrijgt de parochiekerk/
het kapittel o.a. relieken van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus. Bij de dood van zijn
vrouw maakt Gerard I van Ninove in 1137 van het seculier kapittel een premonstratenzer abdij. Hij doet hiervoor beroep op de abdij van Park bij Leuven. Zo herbergt de
Vlaamse stad Ninove een premonstratenzer abdij die deel uitmaakt van de Brabantse
circarie. In de loop van haar geschiedenis zal de Ninoofse abdij balanceren tussen de
aantrekkingspolen van Vlaanderen-Gent enerzijds en Brabant-Brussel anderzijds.
De pas gestichte abdij zal overigens maar een paar decennia in de Nederwijk blijven. In
1157-1166 migreert zij naar de Koudenberg, ten noorden van de stad, even buiten de
stadswallen, maar echt wel in de schaduw van de stad. Een schitterende illustratie van
hoe sterk stad en abdij met elkaar verweven zijn, is een kaart van Philips de Dyn uit
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1662. Hierop geeft hij het gebied aan waarbinnen de abdij bepaalde heerlijke rechten
heeft. Deze laatbank omvat het hele noordoosten van de stad en komt tot tegen de grens
van de vroegmiddeleeuwse vluchtburcht en de eerste stadsomwalling. Dat de abdij het
nodig vindt haar rechten door een landmeter te laten uittekenen, wijst erop dat de
relaties abdij-stad niet rimpelloos waren in de zeventiende eeuw. Of dat de abdij het
minstens nodig achtte haar feodale rechten even te laten herbevestigen. Naast deze
laatbank geeft de aanwezigheid van een stadswal doorheen het abdijdomein aan hoe
sterk stad en abdij op elkaar aangewezen zijn. Deze stadswal liep minstens van 1382 tot
1621 rakelings langs het abdijcomplex.
Anderzijds zijn er vanaf de stichting al spanningen tussen abdij en stad. Bij het overlijden van Gerard I van Ninove sterft het geslacht uit in mannelijke lijn en de heerlijkheid
Ninove-Herlinkhove gaat over in de handen van zijn schoonzoon Gerard II van Grimbergen. Deze betwist de talrijke schenkingen aan de abdij en krijgt daarbij de steun van
de lokale bevolking. De stichtingsgeschiedenis van de Ninoofse abdij die aansluit bij het
Liber miraculorum sancti Cornelii Ninivensis, bericht uitvoerig hoe de inwoners van
Ninove ca. 1160 hun vee in de abdijweiden drijven en de abdijschuur in brand steken. In
wezen draait alles rond de onvrede van de omwonenden met de uitgestrekte landbouwgronden die aan de nieuwe abdij worden geschonken. Niet de ‘historische’ Herlinkhoveen Doornkouter, maar wel de nog onontgonnen gronden tussen beide in en verder
noordwaarts. In 1621 zal Philips de Dyn dat hele gebied op een schitterende wijze karteren mét de ligging van het abdijcomplex zelf én de drie abdijhoeves: te Ruisbroek, ter
Schoor en ter Duyst. De Ninoofse abdij bezit in Ninove zelf dan ook zo een 472 ha of
meer dan de helft van alle landbouwgrond binnen de gemeentegrenzen. Vooruitlopend
op de geschiedenis kan hier even benadrukt worden hoe dit abdijbezit ook anderhalve
eeuw na de opheffing van de abdij nog zichtbaar blijft in het landschap. Op een luchtfoto uit 1971 ziet men in het hele gebied slechts twee vormen van bewoning: de lintbebouwing langs de oude weg naar Denderhoutem en twee sociale woonwijken, allebei
creaties uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Globaal gezien is het landschap in 1960
nog het open landschap dat de abdij bij haar opheffing in 1796/1797 moet achterlaten.
De tijd ontbreekt om hier een verdere opsomming te geven van het totale abdijbezit.
Gewoon aanstippen dat dit zich niet beperkt tot de onmiddellijke omgeving van Ninove,
maar zich ook uitstrekt tot andere regio’s van het graafschap Vlaanderen, verder tot het
hertogdom Brabant én het graafschap Henegouwen. Zo verwerft de Ninoofse abdij in
1146 het kapittel van Liedekerke. Liedekerke ligt op dat moment nog in Vlaanderen en
de burcht van Liedekerke is een Vlaams steunpunt tegen Brabant. De verwerving van
het Liedekerkse kapittel zal trouwens tot een fikse rel leiden met de zusterabdij van
Dielegem (waarin Bernardus van Clairvaux uiteindelijk bemiddelend zal optreden),
maar ook ‘vereeuwigd’ worden in het wapenschild van de abdij: een dubbele staf met de
spreuk Felix concordia. Met het kapittel van Liedekerke verwerft Ninove ook de parochiekerken van Borchtlombeek in Vlaanderen en Strijtem in Brabant. Daarna komt hier
nog de parochiekerk van Pamel bij. Deze laatste zal vanaf het einde van de twaalfde
eeuw nog kortstondig het vrouwenconvent van de Ninoofse abdij huisvesten. Een ander
steunpunt binnen het graafschap Vlaanderen is de proosdij van Boechoute op de grens
van Dikkelvenne en Velzeke. Met het toen nog Brabantse Renissart (nu met Arquennes
binnen Henegouwen gelegen) heeft Ninove een tweede proosdij in de omgeving van
Nijvel. Dat men de kouters rond de abdijhoeve daar nu nog altijd ‘les Ninoves’ noemt
getuigt van de impact der premonstratenzer aanwezigheid in de regio. Het toen nog
Henegouwse Saintes of Sint-Renelde (nu Brabant) vormt dan weer een steunpunt
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binnen het graafschap Henegouwen. Brabant-Henegouwen en vice versa. Wat opvalt bij
de geografische spreiding van de Ninoofse abdijbezittingen is dat zij zich bijna zonder
uitzondering situeren binnen de grenzen van de gouw Brabant waar wij het al over
hadden. Wellicht hoeft dit ons niet zo erg te verbazen. De bezittingen van de lagere adel
waaruit de Ninoofse abdij via schenking kan putten, situeren zich nog grotendeels binnen dit historisch en geografisch kader. Zoals voor de meeste premonstratenzer abdijen
heeft het abdijpatrimonium tegen het einde van de dertiende eeuw zijn min of meer
definitieve omvang bereikt. Wat opvalt is dat dit abdijpatrimonium hoofdzakelijk een
agrarisch patrimonium is. Kerken en altaren bezit de Ninoofse abdij ook, maar in vergelijking met andere abdijen in mindere mate.
De volgende twee eeuwen zijn misschien wel de minst bestudeerde uit de abdijgeschiedenis, maar toch weten wij dat zij geen bloeiperiode zijn. Eerder een opeenvolgen van
ups-and-downs, van dalende inkomsten en soms zwakke abtsfiguren, van periodes
waarin men het niet al te nauw neemt met de orderegel tot periodes van religieuze en
geestelijke herbronning. Binnen de orde blijft Ninove uiteraard tot de Brabantse circarie
behoren, maar de aantrekkingskracht van Vlaanderen en vooral dan van de stad Gent
wegen door. Ninove, stad en abdij, vallen onder het Gentse kwartier, een instelling die
nooit een formeel bestaan heeft gehad, maar wel de belichaming is van de Gentse invloed in een groot deel van het graafschap en met name ook in het Land van Aalst en de
heerlijkheid Ninove-Herlinkhove. In deze eeuwen heeft de Ninoofse abdij nood aan
enige verblijfaccomodatie in Gent. In 1366 wordt een refugie aangekocht in Gent. Gent
verdwijnt als machtscentrum en aantrekkingspool wanneer Karel V in 1540 aan het
opstandige Gent de concessio carolina oplegt. Deze ‘toegevingen’ aan Karel maken een
einde aan de stedelijke autonomie van de stad en beperken de invloedssfeer van de stad
tot haar directe omgeving. Wanneer Gent dan in 1577-1584 een calvinistische republiek
wordt, keert de Ninoofse abdij zich als vanzelf naar Brussel, dat trouwens het centrum
wordt van het politiek-religieuze kluwen waarin de Nederlanden terechtkomen. De abdij
belandt nu in wat wellicht de zwartste periode uit haar bestaan is. Van 1578 tot 1585
moet het convent zelfs de abdij verlaten, de abdij wordt geplunderd, de oorlogvoerende
partijen golven heen en weer in de regio. Nog in 1621 leggen de ruïnes van de romaansgotische abdijkerk getuigenis af van de verwoestingen in deze jaren. De abdijgemeenschap trekt zich aanvankelijk terug in haar Brusselse refugie De Treeft, maar interne
strubbelingen en tumultueuze abtsverkiezingen enten zich op deze ballingschap en veroorzaken een ware diaspora: de abdijgemeenschap raakt verspreid over Brussel, Aalst,
Mons (Bergen), Vilvoorde.
De terugkeer van het convent naar Ninove in 1585 luidt een periode in van conflicten
tussen stad en abdij. In de zeven jaar tussen 1578 en 1585 heeft de stad zich blijkbaar
goed gevoeld bij de afwezigheid van de abdij. Nu komen heel wat pijnpunten die er in
het verleden al waren, maar in de loop der jaren een sluimerend bestaan waren gaan
leiden – bevroren conflicten zouden wij het nu noemen – terug in alle hevigheid naar
boven. O.a. en vooral rond het reliekschrijn van Cornelius en Cyprianus en de daarmee
samenhangende inkomsten. Deze relieken behoren oorspronkelijk aan het seculiere
kapittel van Ninove, maar bij de migratie naar de Koudenberg verhuizen relieken en
patrocinium van Cornelius en Cyprianus mee met de abdij. De parochiekerk behoudt het
oude, enkelvoudige patrocinium van Maria, volgt omstreeks 1230 (tussen 1222/23 en
1235) de abdij naar de Koudenberg, maar blijft het recht behouden van op tweede pinksterdag met het schrijn rond de stad te trekken. Deze overeenkomst blijft omstreden. In
1478 en volgende jaren is er voor het eerst een gedocumenteerd conflict waarin de Raad
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van Vlaanderen herhaaldelijk een uitspraak moet doen, telkens in het voordeel van de
abdij. Wanneer de relieken in 1585 terugkeren uit Antwerpen waar zij in veiligheid
waren gebracht, ligt de abdijkerk er verwoest bij. Pas in 1638 zullen de kanunniken
terug beschikken over een gebedsruimte binnen de abdijmuren. In de tussenperiode
maken zij gebruik van de parochiekerk en berust daar ook het schrijn. Wanneer de
parochie na meer dan een halve eeuw de relieken van Cornelius en Cyprianus moet
laten vertrekken, ziet zij dit met lede ogen aan. Als tegenzet zal zij de verering van het
H. Kruis propageren wat tot een echte concurrentieslag leidt. Het is tegen deze achtergrond dat abt Roelofs in 1643/1644 een nieuw reliekschrijn laat maken.
Tegelijkertijd staan wij aan de vooravond van 150 jaar peis en vree tussen abdij en stad.
Wat niet kan gezegd worden van de Zuidelijke Nederlanden in hun geheel. Tussen grosso modo 1665 en 1715 zijn de Franse legers hier nauwelijks weg te slaan. Op politiek
vlak en binnen de orde zullen diverse abten een rol spelen. Abt Jan David (1613-1636)
is ongetwijfeld primus inter pares onder de Zuid-Nederlandse premonstratenzer abten
en wordt procurator-generaal in de observantiestrijd binnen de orde. In de volgende
decennia zullen de Ninoofse abten een vooraanstaande rol spelen binnen de Staten van
Vlaanderen. Maar intern zijn het jaren van vallen en opstaan. De bouw van de abdijkerk, opgestart rond 1640, komt nooit echt van de grond. Een poging om de grauwzusters van Ninove binnen de premonstratenzer orde te integreren loopt met een sisser af.
Het is wachten op de krachtdadige figuur van Ferdinand Vander Haeghen, die kan profiteren van de gunstige economische evolutie en de stijgende landbouwinkomsten. In
1713 herstart hij de bouw van de abdijkerk die nu in een rush wordt afgewerkt. Op 27
april 1727 volgt de plechtige inwijding door de Mechelse aartsbisschop en kardinaal. In
de volgende jaren volgt de afwerking van het interieur. En op de abdijkerk volgen de
nieuwe abdijgebouwen, nieuwe pastorieën, nieuwe hoevegebouwen. Zoals elders in de
norbertijner orde en in andere ordes kent de achttiende eeuw een grote bouwwoede.
Deze vloedgolf aan nieuwe constructies wordt – alleszins voor wat Ninove betreft –
onderbroken door de komst van de Franse revolutionairen. De Ninoofse abdijgemeenschap zet een hele constructie op met de bedoeling een deel van hun bezittingen te
kunnen behouden, c.q. recupereren na een eventueel vertrek van de Fransen. Begin 1812
licht een tipgever de Franse overheid in. De start van “L’affaire de Ninove” die pas
onder het Verenigd Koninkrijk haar beslag zal krijgen. De overblijvende kanunniken
beseffen ongetwijfeld dat hun geen toekomst meer rest als premonstratenzer gemeenschap en schenken hun abdijkerk aan de stad Ninove die er haar (nieuwe) parochiekerk
van maakt. Deze schenking zet meteen een punt achter bijna zeven eeuwen relatie abdijstad.

De koepel van de abdijkerk van Ninove doorgelicht:
een architectuurhistorische studie
Joris Snaet
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Inleiding
In dit artikel gaan we dieper in op de architectuurhistorische context van de koepel van
de norbertijnenabdijkerk van Ninove. De thans in zijn oorspronkelijke staat gerestaureerde koepel oogt langs buiten veeleer bescheiden doordat de tamboer ingewerkt is in
de dakkappen en slechts de helmvormige bekroning uitsteekt. Binnenin krijgt de koepel
echter een monumentaal en klassiek uiterlijk dankzij haar aanzienlijke proporties en de
aanwezigheid van de vier pendentieven. Licht valt binnen op twee niveaus, via acht
oculi in de bovenste koepelschil en via vier vensters in de achtzijdige tamboer die zich
bevinden diagonaal op de hoofdas.
Onze streken tellen talrijke zeventiende- of vroeg-achttiende-eeuwse koepels met schillen die doorstoken werden om lichtgaten te maken of die diagonaal op de hoofdas
geplaatste in de dakkappen ingewerkte ramen hebben. Deze constructies zijn vaak erg
vernuftig en vertonen maar weinig overeenkomsten met de Italiaanse architectuurpraktijk. In dit artikel kijken we op welke manier Italiaanse koepels werden geïntroduceerd
in de kerkarchitectuur van de Zuidelijke Nederlanden tijdens de periode van de Contrareformatie en situeren we de architecturale uitwerking van de Ninoofse koepel in een
bredere architectuurhistorische context.
De start van de bouw van de abdijkerk van Ninove
De geschiedenis van de bouw van de abdijkerk van Ninove werd in detail onderzocht
door Dirk Van de Perre. In het bijzonder de bijdrage van zijn hand opgenomen in de
catalogus over de geschiedenis van de abdij van Ninove van 1985 biedt tot op heden het
meest complete overzicht van de bouw van de abdijkerk1. Nog in 2013 publiceerde hij
een artikel in Het Land van Aalst dat handelt over een mogelijke bijdrage van de
Brusselse hofarchitect Jacques Francart aan het ontwerp van de Ninoofse abdijkerk2.
Dankzij zijn onderzoek kunnen we de verschillende fazen van de bouw van de Ninoofse
abdijkerk duidelijk onderscheiden en krijgen we een precies inzicht in het moeizame
bouwproces.
In 1623 had abt David de oude kerk, die onherstelbaar beschadigd was tijdens de religieuze troebelen, laten afbreken. De kanunniken maakten voor hun erediensten gebruik
van de parochiekerk, die zich meer oostwaarts bevond, en die gespaard was gebleven
1

Dirk Van de Perre, ‘De bouw van de huidige kerk, 1623-1723, van gotiek tot barok, een moeizame
evolutie’, De premonstratenzerabdij van Ninove (1137-1796). Catalogus van de tentoonstelling over
Kerk en Patroonheiligen (Werkgroep abdij Ninove, redactie Georges Vande Winkel), tentoonstellingscatalogus, Ninove, 1985, p. 24-36.
Zie ook algemeen met betrekking tot de geschiedenis van de abdij: De premonstratenzerabdij van Ninove
(1137-1796) (Werkgroep abdij Ninove, redactie Georges Vande Winkel), Ninove, 1985; De abdij van
Sint-Cornelis en Sint-Cyprianus, 700 jaar Prémonstratenzerleven te Ninove (Werkgroep abdij Ninove,
redactie Georges Vande Winkel), tentoonstellingscatalogus, Ninove, 1989.
2
Dirk Van de Perre, ‘Is Jacob Francart de ontwerper van de Ninoofse abdijkerk?’, Het Land van Aalst,
LXV, 2013, p. 221-230.
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tijdens de religieuze troebelen. Terwijl de werken aan de abdijgebouwen vorderden,
werden ook plannen gemaakt voor de bouw van een nieuwe abdijkerk. Deze diende
gebouwd te worden op een perceel dat groter was dan de vorige kerk en zich meer
zuidwaarts bevond (waarbij de noordelijke zijbeuk van het schip van de nieuwe kerk
zich ongeveer positioneerde op de plaats van de zuidelijke zijbeuk van de oude kerk)3.

Afb. 1. Vedastus Du Plouich, “Abbatia S.S. CORNELII et CYPRIANI Apud NINIVEN Flandrorum
Praemonst. Ord.”, gravure, 15,9 x 23,4 cm, opgenomen in Antonius Sanderus, Flandria illustrata,
Keulen, 1641-1644, deel 2, p. 534. (Foto auteur)

Van de kerk die abt David omstreeks 1623 voor ogen had, kunnen we ons een beeld
vormen dankzij een gravure van de hand van Vedastus Du Plouich in de in 1644 uitgegeven Flandria illustrata van Antonius Sanderus (afb. 1)4 en een plan van het abdijcomplex, getiteld Situs Fundamentalis (afb. 2)5. Dit plan toont het gehele abdijcomplex
en werd gebruikt als een leidraad gedurende het gehele bouwproces. Het plan werd
regelmatig aangepast, getuige de verschillende correcties die gemaakt werden van sommige delen en de opgekleefde stukken papier (waarvan één het jaartal 1648 draagt). Het
grondplan van de kerk afgebeeld op de Situs Fundamentalis toont een driebeukige kerk
met een breed transept en een groot koor. Dit plan toont sterke gelijkenissen met het
grondplan van de (thans verdwenen) abdijkerk van Tongerlo die met de kerk van de
Sint-Michielsabdij in Antwerpen één van de eerste norbertijnenkerken was in onze
3

Georges Vande Winkel, ‘De middeleeuwse premonstratenzerkerk van Ninove’ (1157-1623)’, De premonstratenzerabdij van Ninove (1137-1796), p. 14-21.
4
Vedastus Du Plouich, “Abbatia S.S. CORNELII et CYPRIANI Apud NINIVEN Flandrorum Praemonst.
Ord.”, gravure, 15,9 x 23,4 cm, opgenomen in Antonius Sanderus, Flandria illustrata, Keulen, 16411644, deel 2, p. 534.
5
“Situs Fundamentalis Aedificiorum Abbatiae Ninoviensis Anno Di 1648”, pen op papier, 76 x 96 cm,
eerste helft 17de eeuw. Gent, Rijksarchief, kaarten en plans.
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Afb. 2. “Situs Fundamentalis Aedificiorum Abbatiae Ninoviensis Anno Di 1648”, pen op papier,
76 x 96 cm, eerste helft 17de eeuw. Gent, Rijksarchief, kaarten en plans. (Foto auteur)
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streken die was voorzien van een groot en diep koor (het koor van de Sint-Michielsabdijkerk was voorzien van een ambulatorium)6. Voordien waren hun abdijkerken voorzien van een ondiep koor en bevonden de koorbanken zich meer westwaarts waarbij ze
gedeeltelijk het transept en mogelijk ook een gedeelte van het schip in beslag namen.
De op de gravure van Sanderus afgebeelde kerk toont eveneens een driebeukig schip
met zijbeuken, een transept en een groot koor met een vermoedelijk vijfzijdige koorapsis. Opvallend is dat het afgebeelde kerkgebouw nog talrijke traditionele, gotische
kenmerken vertoont, waaronder rondboogramen ingevuld met maaswerk, een gevel met
pinakels en een groot spitsboograam in de voorgevel en in de gevel van het transept. De
gravure toont aan de zuidkant van de kerk een massieve toren met een brede basis, en
een bekroning voorzien van een spits dak met vier hoektorentjes. Het transept is
bekroond met een dakruiter met spitstoren. Ook de kerk op de Situs Fundamentalis
bevat kenmerken die wijzen op een uitvoering in gotische stijl: in het transept zijn
bundelpijlers aanwezig en in de raamopeningen zijn de stijlen van een stenen raamtracering waarneembaar. De viering heeft geen vierkant maar een rechthoekig grondplan en was bijgevolg waarschijnlijk niet ontworpen voor een koepel.
Toch moeten we oppassen deze eerste kerk als louter een traditionele gotische kerk te
beschouwen. De beschikbare iconografische bronnen van de abdijkerk van Ninove staan
immers niet toe het project in detail te bekijken. Tijdens de vergroting tussen 1628 en
1634 van het koor in de Parkabdij nabij Leuven onder abt Drusius werden kleinschalige
antieke elementen geïntegreerd die het project een modern uitzicht verschaften. De
steunberen aan de buitenzijde van het koor (dat in het begin van de achttiende eeuw
onder abt Hieronymus de Waerseggere nogmaals verbouwd werd) zijn bovenaan afgewerkt met driehoekige, antieke frontons. Tegelijkertijd werden – om het uniforme uitzicht van de kerk te behouden – rondboogfriezen onder de dakrand aangebracht die ook
voorkomen op het middeleeuwse bewaarde deel van het koor. In het interieur zien we
hoe de ribben van de gewelven ondersteund worden door kapitelen in een renaissancevormentaal. De hoge rondboogramen waren vermoedelijk wel afgewerkt met traditioneel ogend maaswerk, zoals een zeventiende-eeuwse gravure van Jan Harrewijn van de
abdij doet vermoeden7.
Francart en de abdijkerk van Ninove
Te Ninove startte de bouw van de abdijkerk op 6 juni 1640 onder abt Christiaan
Roelofs. De bouwwerken verliepen echter moeizaam want in 1654 waren slechts de
fundamenten en de onderste muurdelen gerealiseerd. In de rekeningen van de abdij
ontdekte Van de Perre hoe een zekere Monsieur Francairt tussen juli en november 1640
bij drie gelegenheden in totaal 72 gulden uitbetaald werd (terwijl zijn dienaar eenmaal 2
gulden ontvangt)8. Volgens Van de Perre gaat het hier zeer waarschijnlijk om de Brusselse hofschilder en hofarchitect Jacques Francart, die rond die periode een grote faam
6

F. Vander Laenen, D. Van de Perre, ‘Middeleeuwse premonstratenzersites en kerken in België’,
Middeleeuwse premonstratenzerkerken, (Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden,
Bijdragen van de contactdag, 9, redactie S. Van de Perre), Brussel, 1999, p. 7-56.
7
Jan Harrewijn, Jacob Van Croes, “Prosepctus Abbatiae Parcensis”, gravure, 20,7 x 11,7 cm, na 1663.
Collectie Parkabdij. Met zicht op de abdij: de iconografie van de abdij van Park (redactie S. Van Lani,
C. Baisier, Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, Vrienden van de Abdij van ’t Park), Heverlee,
2003, p. 43.
8
Van de Perre 2013, op. cit.
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genoot. Francart had omstreeks 1620 het ontwerp voor het klooster en de kerk voor de
augustijnen in Brussel geleverd en was in 1616 aangesteld geweest voor de uitvoering
van de kerk van de jezuïeten in Brussel. In 1617 had hij in Brussel een architectuurboek
met poortmodellen uitgegeven, getiteld Premier Livre d’Architecture, en in 1622 een
boek met afbeeldingen van cartouches, getiteld Cent tablettes et escussons d’armes9.
De naam van Francart wordt ook in verband gebracht met twee andere bouwprojecten
die werden ondernomen op initiatief van norbertijnen, namelijk de Onze-Lieve-Vrouwekapel van Jezus-Eik, die vanaf 1650 met steun van Libertus de Pape, abt van de
Parkabdij in Heverlee, gebouwd werd en de abdijkerk in Dielegem nabij Brussel die
tussen 1640 en 1642 van een nieuwe gevel in barokke vormentaal voorzien werd 10. De
kapel van Jezus-Eik was aanvankelijk een bedevaartkapel die in 1700 het statuut van
een parochiekerk kreeg. De originele barokgevel werd in 1868 vervangen door een neogotische gevel en in 1970 gereconstrueerd naar een ontwerp van Simon Brigode (nadat
de neogotische gevel was ingestort)11. De gevel van de abdij van Dielegem telde twee
verdiepingen met Ionische en Korinthische zuilen. Ze was versierd met beelden van
Sint-Blasius op het bovenste fronton, van Sint-Norbertus en Sint-Augustinus op de
voluten en van Maria boven het ingangsportaal. Het herstel van de abdijkerk werd
ondernomen door abt Jean Baptiste de Haseler (1623-1645), die omstreeks dezelfde tijd
ook een nieuw hoofdaltaar liet optrekken in de abdijkerk waarvoor hij een Geboorte van
Christus bij Theodoor van Loon bestelde12.
Volgens Van de Perre is het niet uitgesloten dat Francart in Ninove architectuurtekeningen leverde voor een gevel in barokke vormentaal. Op een in 1662 door Philips De
Deyn in vogelvlucht getekend plan van het abdijcomplex en zijn omgeving is de abdijkerk (weliswaar op heel kleine schaal) getekend met krulvormige voluten die suggereren dat de gevel een barok uiterlijk diende te krijgen13. Ook op de Situs Fundamentalis
bemerken we hoe de oorspronkelijke, in grondplan getekende gevel aangepast is
geweest. Hierbij werd de vlakke gevelstructuur met maaswerkramen overtekend door
een nieuwe structuur met vier grote, getrapte aanbouwen die de basissen vormen van
9

Jacques Francart, Premier Livre d’Architecture de Jaques Francart, Contenant diverses inventions de
portes servants à tous ceux qui desirent bastir et pour sculpteurs tailleeurs de pieres, escreiniers masons
et autres en trois langues avec privilege de leurs altezes ser.mes, Brussel, 1617; Jacques Francart, Cent
tablettes et escussons d’armes. Pour sculteurs, peintres, et orfebres, pour s’en servir aux ornemens
d’inscriptions, enblemes et armes, Brussel, 1622. Annemie De Vos, Jacques Francart, Premier Livre
d’Architecture. Studie van een Zuidnederlands modelboek met poortgebouwen uit de 17de eeuw,
(Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van
België, Klasse der Schone Kunsten, jaargang 60, nr. 65), Brussel, 1998.
10
De toeschrijvingen aan Francart van deze twee projecten zijn echter onzeker en worden tot op heden
niet ondersteund door historische bronnen.
11
Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw, inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict ID: 40481:
<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40481>.
12
Deze portiek is bekend van de gravure uit Antonius Sanderus, Chorographia sacra coenobii S.
Michaelis Antverpiae opgenomen in Antonius Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae sive celebrium
aliquot in ea provincia ecclesiarum et coenobiorum descriptio, Brussel, 1659-1660. “C’était une belle
construction de style renaissance; sa magnifique façade, haute de 105 pieds, avait été bâtie en une année;
elle était ornée de colonnes ioniques et corinthiennes, et d’un rang de pilastres d’ordre dorique; au rez-dechaussée, entre les colonnes ioniques, se trouvait le portail, surmonté d’une statue de la Vièrge, sous
laquelle on lisait un chronogramme rappellant l’année 1642; entre les pilastres doriques se voyaient les
statues de saint Augustin et de saint Norbert, ...”. Alphonse Wauters, Histoire des environs de Bruxelles
ou Description historique des localités qui formaient autrefois l’ammannie de cette ville, II, Brussel,
1855, p. 14.
13
Philips De Deyn, Fonchiere laatbank van Sinte Cornelis, pentekening met aquarel, Gent, Rijksarchief.
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vier monumentale antieke pilasters. Of Jacques Francart ook plannen heeft gemaakt om
het interieur van de abdijkerk te moderniseren is onzeker. Toch is het niet onmogelijk,
want Francart had immers een gedegen kennis van het basilikale opstandsysteem met
losstaande antieke zuilen, halfronde arcadebogen, halfronde scheibogen en kruisribgewelven volgens dewelke het schip van de abdijkerk van Ninove uiteindelijke gebouwd werd. De jezuïetenkerk van Brussel was de eerste kerk in de Nederlanden die
volgens deze wijze voltooid werd en ook de augustijnenkerk werd op deze wijze geconstrueerd. Ook op de vraag of Francart een koepel in de plaats van een dakruiter voorzag,
moeten we het antwoord schuldig blijven. Op de tekening van De Deyn is de kerk wel
nog steeds afgebeeld met een dakruiter.
Nog onder het bewind van abt Roelofs stortte de abdijeconomie in elkaar. Op dat ogenblik waren slechts de eerste meters opstaand metselwerk voltooid. De kanunniken die
streefden naar een strikte observantie van de regels, wensten niet langer hun diensten te
houden in de parochiekerk. Noodgedwongen maakte de abdijgemeenschap vanaf 1638
gebruik van een kleine kapel die werd ingericht in een bewaard gedeelte van de middeleeuwse kerk.
De bouwfase van 1660
In 1660 sloot de abdij van Ninove een contract met de Gentse bouwmeester Gillis Van
Waesberge en werd de bouw van de kerk verdergezet. Wanneer de bouw opnieuw
stilviel in 1666, was geen enkel gedeelte van de kerk voltooid zodat de kloosterlingen
zich nog steeds moesten blijven tevreden stellen met hun kleine kapel. Over deze fase
zijn we nog schaarser ingelicht. Werd er verder gewerkt volgens de plannen van
Francart of werd pas in deze fase voorzien om het interieur in antieke vormentaal te
bouwen? Ook de vraag of misschien in deze fase reeds een koepel werd voorzien is bij
gebrek aan bronmateriaal niet te beantwoorden.
In 1660 werd onder abt Karel de Velasco de bouw van de Grimbergse abdijkerk
aangevat. Op een omstreeks 1659 gepubliceerde gravure van het abdijcomplex in de
eerste uitgave van de Chorographia sacra Brabantiae is de abdijkerk weergegeven met
een gevel met voluten, een toren in antieke vormentaal en een koepel op de kruising
(afb. 3)14. Op deze gravure is de kerk nog niet afgebeeld met halfronde apsissen van de
transeptarmen en het koor die geïnspireerd waren door het voorbeeld van de jezuïetenkerk van Leuven. Ook de op de gravure weergegeven koepel die bestaat uit een lantaarn
met hoge ramen verschilt van het uiteindelijk gerealiseerde exemplaar, want ze is nog
niet voorzien van de uiteindelijk gerealiseerde vier diagonaal op de hoofdas gelegen
ramen die zich bevinden ter hoogte van de dakkappen. Pas in 1700 onder het bewind
van Abt De Munck werd de abdijkerk voltooid. De in hout en stucwerk gerealiseerde
koepel van de Grimbergse abdijkerk bestaat uit een monumentale lantaarn met acht
ramen en vier, diagonaal op de hoofdas geplaatste ramen in het koepelgewelf ter hoogte
van de daken15. Hoewel de compositie verschilt van deze van de abdijkerk van Ninove
vertonen beide koepels vanuit een bouwkundig oogpunt een grote overeenkomst en
14

“Abbatia Grimbergensis Celebris et Antiqua, ordinis Praemonstratensis”, Antonius Sanderus,
Chorographia sacra Brabantiae sive celebrium aliquot in ea provincia ecclesiarum et coenobiorum
descriptio, Brussel, 1659-1660.
15
Joris Snaet, ‘De norbertijnenabdijkerk van Grimbergen, een architectuur-historisch onderzoek’,
Analecta Praemonstratensia, LXXXV, 1999, p. 165-185.
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mogen we veronderstellen dat de bouwers van de abdijkerk van Ninove de koepel van
de abdijkerk van Grimbergen kenden.

Afb. 3. Iacobus Neefs, “Abbatia Grimbergensis Celebris et Antiqua, ordinis Praemonstratensis”, gravure,
34 x 48 cm, opgenomen in Antonius Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae sive celebrium aliquot in
ea provincia ecclesiarum et coenobiorum descriptio, Brussel, 1659-1660.
(Foto KU Leuven, Maurits Sabbebibliotheek)

De voltooiing van de abdijkerk van Ninove naar Gentse voorbeelden
De Ninoofse abdijkerk werd uiteindelijk pas onder Abt Ferdinand Vanderhaeghen voltooid tussen 1716 en 1723. De koepel werd afgewerkt in 1722 (afb. 4 en 5). De afwerking van het interieur van de abdijkerk – in het bijzonder de opstand van het schip –
vertoont een sterke gelijkenis met de kerk van de ongeschoeide karmelieten in Gent, die
werd gebouwd tussen 1703 en 1714 naar een ontwerp van broeder Leonardus van
Langenhove. Ook de sober uitgevoerde gevel van de abdijkerk lijkt in zijn uiteindelijke
versie geïnspireerd te zijn door een Gents voorbeeld, met name de gevel van de kerk
van het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye16. Dit alles wijst er op dat in deze fase
nieuwe ontwerpen gemaakt zijn geweest waarbij waarschijnlijk wel de oudere, reeds
opgetrokken gedeelten geïncorporeerd werden.

16

Dirk Van de Perre, ‘De invloed van de Karmelietenarchitectuur op de Ninoofse barok, inzonderheid op
het hoofdaltaar’, De abdij van Sint-Cornelis en Sint-Cyprianus, p. 97-105.
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Afb. 4. Ninove, norbertijnenabdijkerk, exterieur (1640-1722). (Foto auteur)

Afb. 5. Ninove, norbertijnenabdijkerk, interieur van de koepel. (Foto auteur)
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In hetzelfde jaar als de koepel in Ninove afgewerkt werd, voltooiden de benedictijnen
van de Gentse Sint-Pietersabdij de westbouw van hun abdijkerk. De bouw van deze
kerk was aangevat in 1629 naar plannen van Huyssens. In 1651 waren zij er in geslaagd
het koor van de kerk te voltooien en dit (met behulp van een voorlopig opgetrokken
gevel) in gebruik te nemen. De westbouw werd echter pas voltooid tijdens een bouwcampagne die opgestart werd in 171517. De koepel van de westbouw, die voorzien is
van een achtzijdige tamboer en een slanke lantaarn, is duidelijk door Italiaanse voorbeelden geïnspireerd. De tamboer is voorzien van telkens twee pilasters op de hoeken en
van ramen die afwisselend bekroond werden door een driehoekig en een boogvormig
fronton naar het voorbeeld van de Romeinse Sint-Pietersbasiliek. Net als het Romeinse
voorbeeld bestaat de koepel uit twee schillen (met hiertussen voldoende plaats voor een
eenvoudige trap) en steunt zij op vier, door massieve pijlers ondersteunde pijlers. In
tegenstelling tot het Romeinse voorbeeld, is de Gentse koepel echter niet in steen maar
volledig in hout en stucwerk opgetrokken.
De eerste koepels in de Zuidelijke Nederlanden
Op het ogenblik dat de koepel van de abdijkerk van Ninove voltooid werd, telden de
Zuidelijke Nederlanden reeds een groot aantal barokke kerken met koepels18. Het voorbeeld werd gegeven door de kerk van Scherpenheuvel waarvan de bouw in opdracht van
de aartshertogen ondernomen werd vanaf 1609 naar een ontwerp van de hand van
Wenzel Cobergher. Deze koepel is volledig gebouwd volgens Italiaanse principes: hij is
uitgewerkt als een enorme stenen schil met een centraal geplaatste lichtlantaarn. Het
gewicht van de koepel wordt door middel van grote voluten afgeleid naar de muren van
de zijkapellen die de centrale ruimte als een krans omsluiten. Het concept behoort tot
een oudere, laat-vijftiende en zestiende-eeuwse Noord-Italiaanse traditie waarin talrijke
andere Mariale bedevaartskerken, gebouwd op basis van een vrijstaand centraal grondplan, gesitueerd kunnen worden. De bouw van de stenen koepel was een technische
krachttoer die vermoedelijk niet probleemloos verliep. De bouw van de kerk sleepte
immers erg lang aan tot 162719. Naar het voorbeeld van de kerk van Scherpenheuvel
werden talrijke kleinere Mariakapellen op een centraal grondplan in de Zuidelijke
Nederlanden gebouwd. Een aantal hiervan werden voorzien van een bol- of klokvormige bedaking met een erg eenvoudig uitgewerkte koepelvormige schil, waaronder
de Mariakapel in Kevelaer in Opper-Gelre (1654), de Mariakapel in Jumet (1667) of de
kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Troost in Leuven (1705).
Eén van deze kapellen verdient een speciale aandacht, namelijk de thans verdwenen
kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Goede-Bijstand in Péruwelz (afb. 6). Deze kapel
17

Roger Van Driessche, ‘De barok Sint-Pieterskerk te Gent’, Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, XXXII, 1978, p. 1-77.
18
Krista De Jonge, Joris Snaet, ‘Innovation and Tradition in Seventeenth- and Early Eighteenth-Century
Vaulting Techniques in the Southern Low Countries: A First Assessment’, Proceedings of the Third
International Congress on Construction History (Brandenburg University of technology Cottbus, Germany, 20th-24th May 2009), Volume 1, Cottbus, 2009, p. 445-452.
Zie ook Jan Hendrik Plantenga, L’architecture religieuse dans l’ancien Duché de Brabant depuis le règne
des archiducs jusqu’au gouvernement autrichien (1596-1713), Den Haag, 1926; Joris Snaet, ‘For the
Greater Glory of God. Religious Architecture in the Low Countries 1560-1700’, Unity and Discontinuity.
Architectural Relationships between the Southern and Northern Low Countries (1530-1700), (Architectura Moderna, V, redactie Krista De Jonge, Konrad Ottenheym), Turnhout, 2007, p. 251-298.
19
Luc Duerloo, Marc Wingens, Scherpenheuvel. Het Jeruzalem van de Lage Landen, Leuven, 2002.
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Afb. 6. Péruwelz, Postkaart van omstreeks 1903 met afbeelding van de in 1643 opgetrokken
en thans verdwenen kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Goede-Bijstand. (Privaat bezit)

werd opgetrokken in 1643 ter vervanging van een eerste kleinere kapel en kreeg een
achthoekig middengedeelte met vier uitstekende volumes zodat het grondplan een kruisvorm had. Deze barokke kapel maakte plaats voor een nieuw kerkgebouw dat werd
opgetrokken tussen 1885 en 1891, maar oude postkaarten geven ons nog een beeld van
de thans verdwenen kapel. Hierop zien we hoe de kerk voorzien was van een hoge
bolvormige koepel met een hoge lantaarn. Opvallend is de aanwezigheid van vier grote,
versierde kapellen in de dakbedekking van deze koepel. Deze ramen bevinden zich
diagonaal op de hoofdas van de kerk (op een niveau hoger dan de dakranden van de
aangebouwde volumes). Gaat het hier om het oudste voorbeeld van een met lichtgaten
doorstoken koepelgewelf in de Zuidelijke Nederlanden? Of werden deze kapellen aangebracht om licht te geven aan de dakkap (wat gezien de vorm van de koepel minder
waarschijnlijk lijkt)? Gebrek aan documentatie van het interieur verplicht ons tot de
nodige voorzichtigheid20.
De koepel van de jezuïetenkerk van Leuven
Een eerste ontwerp voor een koepel op de kruising van een driebeukige, basilikale kerk
in onze streken komen we tegen bij de jezuïeten21. Voor de kerk van Namen, die
20

Le patrimoine monumental de la Belgique, Volume 6, Tome 1: Wallonie, Hainaut, Tournai, Luik,
1978, p. 266-268.
21
Omstreeks 1613 planden ook de Antwerpse jezuïeten de bouw van een grote koepelkerk op een centraal grondplan voor hun Professenhuis. Hiertoe werden verschillende ontwerpen gemaakt – waarvan één
duidelijk de inspiratie draagt van de Romeinse Gesù. Deze ontwerpen werden echter door de Romeinse
oversten afgekeurd omdat ze de voorkeur gaven aan meer eenvoudigere en stevigere ontwerpen. Ook
voor de Brusselse kerk werd rond deze periode een niet uitgevoerd ontwerp voor een koepelkerk
gemaakt, dat geïnspireerd werd door de jezuïetenkerk van Milaan. Zowel de kerken van Brussel en
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gebouwd werd tussen 1621 en 1645, maakte Pieter Huyssens een ontwerp in grondplan
van de kerk met op de kruising van het transept een koepel (die wordt weergegeven met
behulp van cirkelvormige lijnen) (afb. 7)22. De kerk werd uiteindelijk uitgevoerd met
een tongewelf met steekkappen dat reikt tot aan het koorhoofd. Driebeukige basilikale
kerken met een koepel op de kruising zijn uitzonderlijk in de zestiende- en zeventiendeeeuwse bouwpraktijk in Rome maar vinden we wel weer in andere Italiaanse steden.
Onder meer in Napels werd vanaf 1592 de bouw van de oratorianenkerk, de Chiesa dei
Gerolamini, volgens zulk een bouwschema gebouwd. Ook de kerken van San Siro en
van Santa Annunziata in Genua werden beide op het einde van de zestiende eeuw in een
antieke vormentaal heropgebouwd en voorzien van koepels op de kruising. Beide
Genuese kerken werden opgenomen in Rubens’ Palazzi di Genova23.

Afb. 7. Pieter Huyssens, Ontwerp grondplan jezuïetenkerk in Namen,
opgehoogde pentekening, 55,8 x 32,8 cm, omstreeks 1621.
Heverlee, Archief der Vlaamse Jezuïeten, Promptuarium Pictorum, I, 61.
(Foto auteur)

Antwerpen werden gebouwd op een driebeukig basilikaal schema dat ook als basis diende voor de bouw
van de meeste latere kerken van de orde in de Zuidelijke Nederlanden. Joris Snaet, ‘De Romereis van
Pieter Huyssens in 1626’, Relations artistiques entre Italie et anciens Pays-Bas XVIe-XVIIIe siècles.
Bilan et perspectives/Artistieke relaties tussen Italië en de Nederlanden 16de-18de eeuw. Status quaestionis en vooruitzichten (redactie Ralph Dekoninck), Brussel, 2012, p. 61-85.
22
Pieter Huyssens, Ontwerp grondplan jezuïetenkerk te Namen, opgehoogde pentekening, 55,8 x 32,8
cm, omstreeks 1621. Heverlee, Archief der Vlaamse Jezuïeten, Promptuarium Pictorum, I, 61.
23
Pieter Paul Rubens, Palazzi di Genova raccolti e designati da Pietro Paolo Rubens, Antwerpen, 1622.
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Afb. 8. Willem Hesius, “FACIES INTERIOR A FRONTE”, ingekleurde pentekening op linnen
(detail van “Templum Lovaniense”, 37,4 x 133,0 cm), omstreeks 1650.
Heverlee, Archief der Vlaamse Jezuïeten, Promptuarium Pictorum, I, 7-10.
(Foto auteur)

In 1650 werd de bouw van de jezuïetenkerk in Leuven aangevat naar plannen van
Willem Hesius (1601-1690). De uitwerking van de gevel en de interieuropstand van
deze kerk waren in belangrijke mate schatplichtig aan de jezuïetenkerken van Brussel,
Namen en Brugge. Hesius voegde aan de driebeukige basilikale structuur een transept
met uitstekende armen en een koepel op de kruising toe. De oorspronkelijk bedoelde
koepel is ons bekend van de presentatietekeningen bewaard in het Promptuarium Pictorum (afb. 8)24. De koepelschil (ter hoogte van de tweede tamboer) en het koepeldak met
lantaarn (die geen licht geeft aan het interieur) waren twee volledig losstaande structuren met een grote binnenruimte ertussen. De wijze waarop de koepelschil is getekend
doet vermoeden dat deze met stenen ribgewelven gebouwd diende te worden. Vanuit
een architecturaal oogpunt vertoont de structuur van deze koepel een zekere overeenkomst met Franse voorbeelden, waaronder bijvoorbeeld de koepel van de tussen 1635
en 1642 opgetrokken kapel van het Parijse college van de Sorbonne, die gerealiseerd
24

Willem Hesius, “FACIES INTERIOR A FRONTE”, ingekleurde pentekening op linnen (detail van
“Templum Lovaniense”, 37,4 x 133,0 cm), omstreeks 1650. Heverlee, Archief der Vlaamse Jezuïeten,
Promptuarium Pictorum, I, 7-10.
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werd naar plannen van Jacques Lemercier (1585-1654). De bouw van de Leuvense
koepel verliep echter niet zonder problemen. In 1660 verschenen er barsten in het
hoofdgestel en één van de kapitelen van de pijlers. Lucas Faydherbe (1617-1697)
slaagde er in het kapiteel te vervangen met behulp van een reusachtige houten onderstutting. Spoedig daarna werd afgezien van het grootse koepelproject, want omstreeks
1665 maakte Hesius nog een ontwerp van een veel kleinere, houten koepel met een
omloop met balustrade25. Ook dit ontwerp werd niet uitgevoerd en thans is de opening
van de kruising gedicht met houten schotten26.

Afb. 9. Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkkerk, interieur (vanaf 1663). Deze foto werd
genomen tijdens de in november 2016 voltooide restauratiewerken van de kerk. (Foto Stad Mechelen)

De koepel van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkkerk in Mechelen
In 1663 startte de bouw van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkkerk in Mechelen naar
een ontwerp van de Mechelse beeldhouwer Faydherbe. De architect maakte voor zijn
ontwerp gebruik van een gebruikelijk driebeukig basilikaal bouwschema waarop hij een
grootse twaalfhoekige koepelbouw met lichttamboer plaatste (afb. 9). Doordat de koepel
25

Dit ontwerp is ons bekend dankzij een overtekening opgenomen in Edward Van Even, Louvain dans le
passé & dans le présent: formation de la ville, événements mémorables, territoire, topographie, institutions, monuments, oeuvres d’art, Leuven, 1895, p. 375.
26
Krista De Jonge, Annemie De Vos, Linda Van Langendonck, Sandra Van Riet, ‘Lucas Faydherbe als
architect’, Lucas Faydherbe, 1617-1697, Mechels beeldhouwer & architect (redactie H. De Nijn, H. Vlieghe, H. Devisscher), tentoonstellingscatalogus, Mechelen, Stedelijk Museum Hof van Busleyden, Mechelen, 1997, p. 78-81.
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breder is dan de middenbeuk, vormen de zijbeuken een rotonde in het midden van de
kerk. Ook hier werden tijdens de bouw enkele belangrijke wijzigingen in het ontwerp
doorgevoerd. Waarschijnlijk had de architect-beeldhouwer een koepelontwerp met twee
tamboeren voor ogen dat geïnspireerd was op het oorspronkelijke ontwerp voor de
koepel van de Leuvens jezuïetenkerk27. In 1676 stelde men echter vast dat de zuidelijke
zuil aan de zijde van het koor overhelde en dat de zuilen onvoldoende sterk waren om
de in opbouw zijnde koepel te dragen. Hierop werden acht van de tien zuilen die de
koepel dragen per twee verbonden met trekstangen en geïntegreerd in portieken met
bossagewerk. Het uiteindelijke koepelproject werd vermoedelijk pas omstreeks 1681
voltooid. De koepel bestaat uit een enorme tamboer met twaalf ramen en een bakstenen
gewelf waarvan aangenomen mag worden dat het intern verstevigd is met ijzeren
trekkers. De overgangszone tussen de tamboer en de arcadebogen van het schip is voorzien van vier overgangsvlakken tussen de nissen en de middenbeuk die eruit zien als
pendentieven van een Italiaanse koepelconstructie28.
Koepels in Brussel
Gelijktijdig met de bouw van de Leuvense jezuïetenkerk en de Mechelse Hanswijkkerk
werden in Brussel en omgeving ook een aantal kerken en kapellen met koepels gerealiseerd29. Deze koepels zijn kleiner van afmetingen maar vertonen een grote verscheidenheid.
In 1663 startte in Vilvoorde de uitbreiding van het eenbeukige kerkje van de geschoeide
karmelietessen met een centraalbouw op een hexagonaal grondplan. Het gaat om een
relatief kleine koepel waarvan de schil geconstrueerd werd in baksteen. Vermoedelijk
was er oorspronkelijk een lantaarn aanwezig die thans gedicht is door een houten
beschot. In het interieur werd als overgangszone tussen de muurdelen en het gewelf een
zone voorzien met grote cartouches met voluten terwijl de ribben van het gewelf bijna
rechtstreeks aansluiten op de pilasters van de arcadebogen. Dit resulteert in een helder
gestructureerde, verticaal aandoende ruimte die ondanks zijn antieke vormentaal en het
voorkomen van een koepel nog een gotisch karakter bewaart (afb. 10)30.
Het zeshoekige grondplan werd ook aangewend voor de bouw van een nieuwe kapel
voor de Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Bijstand van het oude pelgrimshospitaal van
Sint-Jakob in Brussel, waarvan de bouw startte in 1664 (afb. 11). In deze kapel, waarvan de afmetingen aanzienlijk groter zijn dan die van de kapel in Vilvoorde, werd aan
de ingangszijde een kort driebeukig schip voorzien dat direct toeloopt op de zeshoekige
centraalbouw. Tijdens het bombardement van 1695 werd de kerk zodanig zwaar getroffen dat de volledige dakconstructie en het gehele interieur in vlammen opging en enkel
het opstaande metselwerk en de stenen gewelven van de zijbeuken overbleven. De
huidige koepel, waarvan niet geweten is of hij hersteld werd volgens het originele

27

Dit koepelproject is bekend van een gravure door Fred. Bouttats opgenomen in P. Croon, Historie van
Onze Lieve Vrouwe van Hanswijk, Mechelen, 1670, fol. 132.
28
De Jonge, De Vos, Van Langendonck, Van Riet 1997, op. cit., p. 91-105.
29
Zie hiertoe Plantenga 1926, op. cit., p. 196-208.
30
Malvina Buonocore, Giovanna Cassaro, Nadia Windmolders, ‘De kerk van Onze-Lieve-Vrouw-tenTroost te Vilvoorde’, Bellissimi ingegni, grandissimo splendore. Studies over de religieuze architectuur
in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de eeuw, (Symbolae Facultatis litterarum Lovaniensis, Series B,
15, redactie Krista de Jonge, Annemie De Vos, Joris Snaet), Leuven, 2000, p. 127-159.
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Afb. 10. Vilvoorde, kerk van de geschoeide karmelietessen, interieur.
(Foto auteur)
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Afb. 11. Brussel, Kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Bijstand, interieur. (Foto auteur)

ontwerp, werd voorzien van een balustrade boven de arcadebogen, waardoor hij zich
verheft boven de ruimte als een apart bouwkundig onderdeel. Net als in Vilvoorde is hij
geconstrueerd in steen en voorzien van ribben die samenlopen in een ringvormige opening. Oorspronkelijk was de koepel voorzien van een lantaarn die reeds in het begin van
de achttiende eeuw gedicht werd, mogelijk omdat ze te moeilijk te onderhouden was.
Interessant is de vaststelling dat het koepelgewelf doorstoken wordt door zes grote cartouches die thans voorzien zijn van schilderijen met vergulde randen. De vraag stelt zich
of deze cartouches oorspronkelijk niet open waren en voorzien van lichtopeningen. Een
gedetailleerde studie van de dakkap zou hier mogelijk uitsluitsel over kunnen geven31.
Ook het oostelijke centraalbouwgedeelte van de Brusselse Onze-Lieve-Vrouwekerk van
de rijke klaren, waarvan de bouw in 1665 een aanvang nam, werd voorzien van een
koepel (afb. 12). Het centraalbouwgedeelte waarvan de kruising werd bekroond door
een koepel, werd aangelegd op basis van een kruisvormig grondplan met versmalde
halfronde apsissen, dat een inspiratie van de Leuvense jezuïetenkerk doet vermoeden.
De koepel werd geconstrueerd binnen de dakstructuur waarbij enkel de lantaarn uitstak
boven het dak terwijl vier ramen diagonaal op de hoofdas van de kerk in de koepelschil
aangebracht werden, een constructiewijze die sterk doet denken aan deze van de abdijkerk van Ninove. Ook hier werd de koepelschil geconstrueerd in steen en versterkt met
ribben. Net als met de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Bijstand moeten we
oppassen met de datering: de kerk werd immers ook zwaar beschadigd tijdens het
Franse beleg. Van deze kerk bestaat een helaas niet precies gedateerde opstandtekening

31

Een stenen koepelgewelf komen we ook tegen in de kruising van de kerk van de ongeschoeide karmelieten van Brugge, die gebouwd werd tussen 1688 en 1691. Dit koepelgewelf wordt geleed door acht
ribben en in elk tussenvlak werd een oculus voorzien. Ook in het midden bevindt er zich een oculus.
Thans zijn al deze oculi gedicht. Het is voorlopig onduidelijk of deze oculi oorspronkelijk open waren om
licht door te laten of dat ze louter een decoratieve functie vervullen. De Jonge, Snaet 2009, p. 450.
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Afb. 12. Brussel, Onze-Lieve-Vrouwekerk van de rijke klaren, interieur. (Foto auteur)

Afb. 13. Opstandtekening van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van de rijke klaren in Brussel,
opgehoogde pentekening, 65 x 63 cm, 17de eeuw. Huidige bewaarplaats onbekend,
behorende tot de voormalige verzameling Hertog van Arenberg. (Foto Pol Stuyven)
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die een iets andere koepelconstructie toont dan de huidige (afb. 13)32. Hier steunt het
achthoekig puntdak met lantaarn op een achthoekige tamboer die zich bevindt ter
hoogte van de daken van het schip, het koor en de zijbeuken maar die wel voorzien is
van vier diagonaal geplaatste oculiramen.
In 1673 werd aan de oostzijde van het koor van de Brusselse Sint-Michielskerk de
zeshoekige Maeskapel gebouwd, die voorzien werd van een koepel met lantaarn
(afb. 14). In het dak werden zes grote ramen geïntegreerd die het koepelgewelf doorsteken. De ribben en vermoedelijk ook het eigenlijk gewelf zijn in steen uitgevoerd.

Afb. 14. Brussel, Sint-Goedelekerk, Maeskapel (1673).
(Foto auteur)
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Opstandtekening van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van de rijke klaren te Brussel, 17de eeuw, opgehoogde pentekening, 65 x 63 cm, 17de eeuw. Huidige bewaarplaats onbekend, behorende tot de voormalige
collectie Hertog van Arenberg. De tekening draagt een vermoedelijk 19de-eeuws opschrift: “L’Eglise de
Riches Claires à Bruxelles batti par le fameux architecte Luc Faid’herbe né à Malines un des plus célèbre
sculpteur que maline a produit, ce que nous attestont Le comte de Cuijpers de Rijmenem.” The Romantic
Agony, Brussels, Books & Prints, Auction 25/04/1998, nr. 182.
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De verdwenen koepel van de cisterciënzerabdij in Hemiksem
Ook de thans verdwenen kerk van de cisterciënzerabdij in Hemiksem was voorzien van
een koepel op de kruising. Na een brand in 1672 waarbij de kerk en de abdijgebouwen
getroffen werden, vond een nieuwe bouwcampagne plaats die duurde tot in 167733. Op
een gravure van Harrewijn uit 1717 is de koepel afgebeeld met een helmdak voorzien
van acht oculivensters, een hoge achtzijdige tamboer met rondboogramen en hieronder
vier, diagonaal op de hoofdas geplaatste ramen die zich bevonden onder de nokhoogte
van de daken (afb. 15)34. Door de aanwezigheid van een hoge, boven de dakranden
uitstekende tamboer behoudt deze koepel het uitzicht van een klassieke koepelconstructie. De acht vensters in het helmdak en de vier ramen ter hoogte van de dakkappen stonden toe de hoeveelheid licht te verhogen. Deze twee laatste oplossingen zijn duidelijk
schatplichtig aan de ontwikkelingen die omstreeks dezelfde tijd in de Nederlanden
plaatsvonden, in het bijzonder in Brussel.

Afb. 15. J. Harrewijn, “L’Abaye de S. Bernard”, gravure, 19,7 x 15,0 cm, opgenomen in
Franciscus Foppens, Historia Episcopatûs Antverpiensis continens Episcorum Seriem et Capitulorum,
Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes, Brussel, 1717, p. 153. (Foto auteur)
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Linda Wyllemans, ‘Een toekomst voor de Sint-Bernardsabdij te Hemiksem? Deel 1: Bouwgeschiedenis
van de Sint-Bernardsabdij te Hemiksem’, Monumenten en landschappen, 2, 6, 1983, p. 46-62.
34
J. Harrewijn, “L’Abaye de S. Bernard”, gravure, 19,7 x 15,0 cm, opgenomen in Franciscus Foppens,
Historia Episcopatûs Antverpiensis continens Episcorum Seriem et Capitulorum, Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes, Brussel, 1717, p. 153.
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Conclusie
In de loop van de zeventiende eeuw vormde de bouw van koepels een zware uitdaging
voor de lokale bouwmeesters en architecten. Vanaf omstreeks 1660 kwamen zij op de
proppen met nieuwe, inventieve oplossingen. In de plaats van zware stenen constructies
(zoals de koepel van Scherpenheuvel) werd hierbij gebruikgemaakt van ‘lichtere’ lokale
technieken. De koepels van de abdijkerken van Grimbergen en Ninove alsook deze van
de benedictijnenkerk van Gent zijn indrukwekkende, monumentale structuren in hout en
stucwerk. De kleinere Brusselse koepels werden in steen uitgevoerd. Deze koepels zijn
vanuit een bouwkundig oogpunt volledig verschillend en moeten beschouwd worden als
gewelfconstructies met ribben die steunen op de pijlers of pilasters en met een dunne
laag steen opgevulde tussenvlakken. Het doorsteken van deze tussenvlakken met lichtopeningen en oculi getuigt van een groot technisch meesterschap.
De koepel van de abdijkerk van Ninove toont een duidelijke inspiratie van de koepel
van de abdijkerk van Hemiksem. Laatstgenoemde koepel toont de combinatie van enerzijds een klassieke tamboer en anderzijds innovatieve elementen zoals de met lichtvensters doorstoken koepelschil en een van vier vensters in de dakkappen ingewerkte
tamboer. In Ninove werd de traditionele ‘klassieke’ tamboer weggelaten en werden
enkel de lokaal ontwikkelde oplossingen behouden. De koepel vormt aldus een mooi
eerbetoon aan de innovatieve creativiteit van de barokarchitectuur van de Zuidelijke
Nederlanden.

De restauratie van het interieur
van de voormalige abdijkerk van Ninove
2012-2014
Rutger Steenmeijer
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De restauratie van het interieur, de zogenaamde “fase 6, interieur deel 1”, gebeurde op
basis van een dossier, dat werd toegelicht op een overlegvergadering van 21 mei 2008.
Dit dossier bestond uit het bestek met negen tekeningen, de prijsraming, de diagnose- en
de verantwoordingsnota, een fotosurvey en de bouwhistorische nota, in het bestek opgenomen.
De restauratiepremie werd verleend bij Ministerieel Besluit van 25 maart 2010. Een
eerste aanbesteding vond plaats op 24 augustus 2010. Door een onduidelijkheid in de
niet betoelaagbare post 1.3 – veiligheidscoördinatie aanneming – werd in overleg met
het Agentschap Onroerend Erfgoed beslist om tot heraanbesteding over te gaan. Die
ging door op 20 september 2011. De werken werden toegewezen aan firma Monument
Vandekerckhove NV, Oostrozebekestraat 54 te 8770 Ingelmunster voor een verbeterd
bedrag van € 1.139.960,58 + € 250.180,71 (21 % btw), of een totaal bedrag van
€ 1.379.352,30.
De werken werden aangevat op 16 april 2012. De werken waren beëindigd en de voorlopige oplevering werd aangevraagd op 28 maart 2014. De totale uitvoeringstermijn
bedroeg 270 werkdagen. De voorlopige oplevering ging door op 29 april 2014.
De aanneming viel uiteen in een aantal belangrijk te onderscheiden hoofdstukken:
1. Het oplossen van problemen van constructieve aard
2. Het injecteren van muren tegen opstijgend vocht
3. De herstelling van de natuurstenen vloeren
4. De herstelling van de bepleistering en het herschilderen van alle muren, gewelven, kolommen, kroonlijsten e.a.
5. Timmerwerk en schrijnwerk
6. Nazicht en herstelling van de riolering
7. Wachtbuizen en kabelgoten
8. De houtwormbestrijding van het meubilair.
Deze punten worden hierna nader toegelicht. In de tekst wordt verwezen naar de werfverslagen, nota’s en technische fiches (TF) die in het restauratieverslag werden opgenomen. Dit verslag is raadpleegbaar bij het Agentschap Onroerend Erfgoed en bij Steenmeijer Architecten bvba en bevindt zich in het archief van de Kerkfabriek Onze-LieveVrouw Hemelvaart van Ninove.
1. Het oplossen van problemen van constructieve aard
Alvorens de herstelling van het interieur te kunnen uitvoeren, waren eerst alle problemen van constructieve aard op te lossen. De voorbije vijfentwintig jaar werden uitvoerig
metingen en studies verricht, waarvan de belangrijkste door de NV Constructor ten
gevolge van een offertevraag. Dit resulteerde in een omstandig eindrapport, dat door
ir. Jan Van Aelst in opdracht van Steenmeijer Architecten werd verwerkt in de beschrijving van een aantal uit te voeren werken. Samengevat komen die op het volgende neer.
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De westgevel was afgescheurd van de noord- en zuidgevel. Metingen toonden aan dat
dit proces nog steeds aan de gang bleek te zijn. Hierdoor was het gewelf van de tweede
travee aan de zuidwestzijde gescheurd en verzwakt en waren er aanzienlijke scheuren,
tot 15 cm breed in de tweede travee van de middenbeuk. De westgevel en de eerste twee
kolommen van de middenbeuk werden voorzien van een nieuwe fundering m.b.v.
micropalen. Om de differentiële zettingen in de middenbeuk te kunnen opvangen werden rondom twee horizontale trekankers aangebracht, zowel in de westgevel als in de
langsmuren van de middenbeuk. Ter hoogte van beide dwarsbeuken werden de trekankers op spanning gebracht. Vervolgens werd het metselwerk rondom de geboorde
gaten met een cementmengsel geïnjecteerd.
Een gelijkaardige scheurvorming deed zich voor in het hoogkoor, vooral in de
koorapsis. De belangrijkste oorzaak lag in de aanzienlijke scheefstand van de grote
toren, die zich al tijdens de bouw van de toren manifesteerde. Uit metingen bleek deze
scheefstand reeds 1,47 meter te bedragen, maar de registratie ervan gedurende de laatste
25 jaar toonde aan dat dit zich vrijwel gestabiliseerd heeft. Onderzoek heeft ook aangetoond dat de paalfundering, die in de jaren 1960 onder de toren werd aangebracht,
geen effect heeft veroorzaakt omdat ze onvoldoende diep werd aangezet. Er werd daarom beslist om aan de fundering van de toren geen werken uit te voeren, maar ze volledig los te maken van de koorapsis. Er worden ook nog steeds metingen verricht, zowel
in de toren, het koor als aan de westkant van de kerk, ter controle van de uitgevoerde
werken en om de scheefstand van de toren verder op te volgen. Deze metingen volgens
systeem OSMOS en toegewezen op basis van een aanbesteding, startten op 1 april 2011
voor een periode van vier jaar. De beëindiging van deze metingen met het afleveren van
de conclusies gebeurde op 9 april 2015, hetgeen samenviel met de definitieve oplevering van “fase 6 deel 1”.
Om de aanzienlijke scheurvorming in de apsis van het hoogkoor te consolideren, zijn in
de langsmuren van het hoogkoor en van de koorapsis eveneens twee horizontale trekankers aangebracht, gelijkaardig als in de middenbeuk. Na het op spanning brengen van
deze trekankers werd het metselwerk rondom de geboorde gaten met een cementmengsel geïnjecteerd (TF1).
Na het plaatselijk verwijderen van de bepleistering werd de totale omvang van de
scheuren duidelijk. Alle gebroken steen en puin werd verwijderd en vervolgens werden
de scheuren met nieuwe baksteen dichtgezet. Ook de scheurvorming in de gewelven
werd hersteld door het uitkappen van steen om de nieuwe steen te kunnen inbinden.
Tussen de gewelven en de langsmuren werd een voeg gelaten, omdat op die plaats
zettingen kunnen blijven optreden.
Om de kopplaten van de trekankers te kunnen aanbrengen waren in de gevels openingen
te kappen. Dit werd hersteld met baksteen met gelijkaardige karakteristieken en met een
kalkzandsteen van Balegem, waarvan de karakteristieken deze van de Zandbergse steen
benaderen, deze laatste wordt niet meer ontgonnen.
2. Injectie van muren tegen opstijgend vocht
Aan de sokkels van kolommen en pilasters, niet bedekt door lambriseringen, kon worden vastgesteld dat zich een ernstig probleem van opstijgend vocht voordoet. Dit bleek
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ook na het demonteren van de kerkmeestersbanken tegen de voorste kolommen van de
middenbeuk, waarvan het houtwerk sterk door schimmel en houtworm was aangetast.
Het schilderwerk was veelal aangetast door zouten en opstuwing van verf. Ook aan de
buitenzijde van het kerkgebouw werd vastgesteld dat de onderste lagen natuursteen door
vocht en zouten zijn aangetast, ook voegwerk is soms tot in de diepte uitgespoeld. Een
volledige injectie van alle constructiemuren en sokkels van kolommen en pilasters
drong zich dan ook op (TF15). Daar waar mogelijk gebeurde de injectie aan de binnenzijde van de kerk; waar zich lambriseringen bevinden, werd de injectie langs de buitenzijde van de gevels uitgevoerd; er werden vrijwel geen lambriseringen, meubilair of
andere muurbekledingen verwijderd, tenzij hoger vermelde kerkmeestersbanken en
delen van meubilair tegen de westgevel, noodzakelijk om de paalfundering te kunnen
aanbrengen. Omwille van een te groot risico op stabiliteitsproblemen was voorzien om
de kolommen van de middenbeuk niet te injecteren. De sokkels ervan zijn met een
spanningsarme, dampdoorlatende verf afgewerkt, met het besef dat dit een regelmatig
onderhoud vereist, doch door de gemakkelijke bereikbaarheid goed uitvoerbaar.
3. De herstelling van de natuurstenen vloeren
De volledige kerkvloer is samengesteld uit tegels in zwarte kalksteen en Carrara marmer. Deze zijn gelegd in een patroon, op een aanbestedingstekening weergegeven. Een
relatief kleine hoeveelheid tegels werd eertijds vervangen door nieuwe in een afwijkend
materiaal; deze werden vervangen door andere van het juiste formaat en materiaal. Ook
sterk gebarsten of zwaar verzakte tegels werden vervangen. Deze zijn eveneens op een
aanbestedingstekening weergegeven. Een deel van de vloer, vooral in de achterste traveeën van de beide zijbeuken en de middenbeuk, onder meer ter hoogte van de toegang
naar de weekkapel, vertoonde een sterke vuilsluier. Daarom werd de gehele vloer licht
gereinigd, maar niet geschuurd. De tegels liggen vrijwel naadloos geplaatst; alleen waar
de voegspecie stoorde werd tot vervanging overgegaan. Behalve de te vervangen tegels
was er ook een restauratiespecie voorzien voor allerlei kleine herstellingen. Het ging om
kleine, storende gaten, lacunes in de steen enzovoort, al dan niet opgevuld met een
cementspecie. Deze post werd niet aangesproken, omdat de resultaten niet bevredigend
waren en besloten werd om deze tegels eveneens te vervangen. Een aantal tegels was
ook besmeurd met een cementsluier, ca. 2 dm en kleiner, op een 20-tal plaatsen vastgesteld. Deze sluier werd met aangepaste middelen verwijderd. Nadat alle herstellingen
aan de vloer waren uitgevoerd, een aangepaste reiniging was gebeurd om de sterk vuile
sluier over de tegels te verwijderen, werd nogmaals de gehele vloer met water en een
neutraal detergent opgekuist. De verwarmingsroosters werden uitgenomen, schoongemaakt, zowel de roosters als de profielen waarin deze zijn gevat en terug geplaatst.
De verwarmingsputten onder deze roosters werden eveneens uitgekuist. De vloeren in
de bijgebouwen, m.n. de weekkapel en de sacristie, werden op een gelijkaardige wijze
hersteld. Vooral in de stervorm in de vloer van de sacristie waren veel gebroken tegels,
in het bestek opgesomd.
4. De herstelling van de bepleistering en het herschilderen van alle muren, gewelven, kolommen, kroonlijsten e.a.
Een belangrijk luik in deze restauratiefase was het herschilderen van het gehele
kerkinterieur. Dit heeft ook de grootste visuele impact. In 1997 en 2000 werden de
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afwerkingslagen onderzocht op de aanwezigheid van polychrome afwerkingen. De
resultaten werden verwerkt in rapporten van 1997 en 2000 voor respectievelijk middenen zijbeuken en weekkapel enerzijds en koor, transept, zijkapellen en westgevel anderzijds, met een aanvullend rapport in 2008. Eertijds was reeds de beslissing genomen om
de marmerschildering in de apsis van het hoogkoor, als een perspectivische uitbreiding
van het altaar op de achterliggende architectuur, niet te hernemen. Deze schildering
werd verschillende malen met kalkverf overschilderd en was te fragmentarisch.
Voor wat betreft de polychrome muurschilderingen tegen de westgevel, aan weerszijden
van het orgel, is er van uit te gaan dat de muurschildering als een triomfboog werd aangebracht, voor de wijding van de kerk in 1723 en voordat het orgel werd geplaatst,
vanaf 1728. Vermoedelijk was het geen ontwerpschets van het orgel, zoals Guido Bral
veronderstelt in het aanvullend rapport van 2008. De muurschildering werd tijdens of
kort na voltooiing van het orgel overschilderd. Vermoedelijk werd ze toen als storend
ervaren als achtergrond van het orgel. Door Guido Bral werd voorgesteld om ze te
behouden als onderschildering, onder de bestaande en de nieuw aan te brengen verflaag,
maar niet verder vrij te leggen, met fixatie van de vrijgelegde fragmenten en aanbrengen
van reversibele beschermlagen. Dit voorstel werd nu gevolgd en bevestigd tijdens de
werfvergadering van 18 december 2012. Er werd een fotosurvey van de muurschilderingen gemaakt alvorens deze af te dekken; deze fotosurvey was in het bestek voorzien.
Dit was onderwerp van verrekeningen 4 (onderzoek) en 10 (uitvoering) met een verantwoordingsnota.
De duif in de vieringkoepel werd na plaatsing van stellingen nader onderzocht om conclusies en opties te nemen. Ze was immers tot nu toe onbereikbaar gebleven. De duif is
ca. 90 cm lang en heeft een vleugelwijdte van ca. 1,40 meter. Het geheel hangt aan een
ijzeren staaf en werd afgenomen, samen met de stralenkrans, om de bovenliggende
bepleistering en het schilderwerk te kunnen nazien en de bevestiging van de duif en de
stralen na te zien. Daarbij is een ernstige schade aan de constructie van de onderste
koepel van de vieringtoren vastgesteld, die hersteld werd. De achtergrondschildering
van de duif en stralenkrans werd tijdens het onderzoek in 1996 aangetroffen, evenwel in
het rapport van 1996 als zwart beschreven en blauwgrijs in het aanvullend rapport van
2008. In het rapport van 1996 werd aangeraden om deze schaduwschildering verder vrij
te leggen en te consolideren; in het aanvullend rapport van 2008 werd echter de optie
voorgesteld om deze schildering niet verder vrij te leggen, maar te overschilderen.
Tijdens de werfvergadering van 6 augustus 2013 werd beslist om de schildering te
reconstrueren in de aangetroffen grijsblauwe kleur. Van de stralen was de kalkverf te
verwijderen en de oorspronkelijke okergele kleur te retoucheren zonder plamuren van
de lacunes. De vergulding, vermoedelijk bladgoud, werd met micagoud bijgewerkt. De
duif werd droog gereinigd en geretoucheerd zonder plamuren van lacunes. Van de
aangetroffen toestand werd door onderaannemer Altritempi een verslag opgemaakt. Een
afzonderlijke, gemotiveerde nota was bij verrekening 9 gevoegd.
De schilderingen op de scheiboog tussen noordtransept en zijkoor blijken gemaroufleerde doeken te zijn. Deze werden ter plaatse gereinigd en geretoucheerd en waar nodig
herbevestigd. Dit was onderwerp van verrekening 11 met een verantwoordingsnota.
Alle bepleistering van twijfelachtige kwaliteit, door vocht en zouten aangetast, sterk
beschadigd of losgekomen, werd afgekapt. Door zout belaste baksteen en bepleistering
werd ontzilt met vezels van zuivere cellulose, bekend onder de handelsnaam Arbocel
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(TF2). Op een beperkt aantal plaatsen werd de bepleistering ingeslepen ten behoeve van
nieuwe leidingen voor de elektrische, beveiligings- en geluidsinstallatie. Vervolgens
werd de nieuwe bepleistering aangebracht. Hiervoor werd een witte natuurlijke hydraulische kalk van Saint-Astier gebruikt (TF3). Waar de bepleistering zwaar belast wordt,
zoals horizontale delen van gewelven, werd een wapening van polypropyleen vezels
toegevoegd (TF4). Indien de bepleistering in meerdere lagen was aan te brengen omwille van een onregelmatige ondergrond van de drager, meestal baksteen, werd aan de
eerste laag bepleistering kwartszand toegevoegd (TF5). Voor fijne afwerkingen, vooral
stucwerk ornamenten en profileringen, werd de bepleistering met een eindlaag van fijne
witte kaleimortel en een afwerkpleister op basis van zuivere natuurlijk hydraulische
kalk afgewerkt (TF6). De sterk gescheurde kroonlijst in de vieringkoepel, samengesteld
uit planken en bepleistering, werd beplakt met een verstevigende doek van cellulose- en
textielvezels en vervaardigd als goede grondlaag voor schilder- en behangwerken
(TF11).
Het bestaande schilderwerk werd gereinigd, d.w.z. de latere verflagen werden verwijderd om terug vanaf een gezonde kalkverf te kunnen vertrekken. Deze reiniging gebeurde met een “krake” van Storch (TF7). Dit toestel verwijdert met een vuilfrees afbijtpasta, losgekomen verf en oppervlaktevuil van de ondergrond. Een krachtige afzuiging in
dit toestel ingebouwd zorgt ervoor dat alle water en vuil wordt opgevangen en afgevoerd.
Vervolgens werd een primer aangebracht (TF8). Die werd gespoten om zo diep mogelijk in holtes en haarscheuren door te dringen. Het schilderwerk in het kerkinterieur
werd uitgevoerd met een fabrieksmatig aangemaakte kalkverf, m.n. Supercalco 90 van
Carmeuse, een natuurlijke hydraulische kalk (TF9). Deze kalkverf werd met een blokborstel aangebracht om zoveel mogelijk de oorspronkelijke afwerking te benaderen. De
bestaande sterren bleken meestal in blik of zelfs in karton gemaakt te zijn en hadden
diverse afmetingen. Ze waren niet geschikt om te vergulden of ernstig verroest. Er werd
daarom beslist om alle sterren te vervangen door nieuwe in 0,8 mm gedreven koper en
te vergulden (werfverslag 14.11, art. 12.4.2 en 12.4.3).
In de weekkapel, sacristie en aangrenzende lokalen werd eveneens schilderwerk uitgevoerd, met verfsystemen conform het bestek en aangeduid in de meetstaat. De gedetailleerde beschrijvingen, technische fiches en veiligheidsfiches van de verfproducten,
behandelingen en voorbereidingen zijn opgenomen in het as-built dossier van Altritempi.
5. Timmerwerk en schrijnwerk
Van de kroonlijst die rondloopt in middenbeuk, transept en hoogkoor werden alle planken vervangen door nieuwe in populier. Dit liet toe om de dragende constructie van het
houten deel van de kroonlijst na te zien en zo nodig delen ervan te vervangen en het
geheel te reinigen en te behandelen tegen aantasting door zwam en houtworm. De raamdorpels van de grote ramen in de vieringkoepel werden om dezelfde reden weggenomen
en vervangen door populier.
Dikwijls werden slepende deuren veroorzaakt door de vloer. In dat geval werd de vloer
terug op niveau gebracht. Maar ook alle binnendeuren werden nagezien en zo nodig in
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het atelier terug in orde gebracht. De luikjes in de vieringkoepel werden vernieuwd, op
één na, in polycarbonaat, dat vrij recent werd geplaatst. De ramen in de sacristie, de
stookruimte en in de weekkapel werden hersteld. De luiken op de kroonlijst die toegang
geven tot de zolders van zijbeuken en zijkoren werden vervangen door brandwerende
luiken.
6. Nazicht en herstelling van de riolering
Het tracé van de riolering in en rond de kerk is vrijwel onbekend. In het bestek was
voorzien om het zoveel mogelijk te achterhalen en ervan een as-built tekening op te
maken. Dit was trouwens eveneens nodig i.v.m. het aanbrengen van de micropalen,
hoger beschreven. Een toezichtput moest worden aangepast. Het onderzoek gebeurde
voor een deel met camera-inspectie.
De aansluiting op het openbaar net aan de zuidkant van de kerk blijkt problematisch:
een deel van de leidingen en putten kan niet achterhaald worden, omdat de deksels met
asfalt werden overdekt. Verstopte leidingen werden doorgespoten, enkele putten werden
hersteld en waar nodig voor onderhoud beter toegankelijk gemaakt.
7. Wachtbuizen en kabelgoten
Op de kroonlijst in middenbeuk, transept en hoogkoor werd een nieuwe kabelgoot
geplaatst om alle daar aanwezige leidingen zorgvuldig en veilig te kunnen bundelen.
In de kerk lagen een groot aantal leidingen op muren en gewelven, zowel van de elektrische als van de geluidsinstallatie en een deel van de beveiliging. Die werden ingewerkt, met gebruik van wachtbuizen in het bestek voorzien.
8. De houtwormbestrijding van het meubilair
Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat er zich aan het meubilair een ernstige aantasting door houtworm voordeed. Dit was een algemeen probleem, verspreid over de
gehele kerk. Omwille van het herstellen van de bepleistering en het herschilderen van
het kerkinterieur was het een groot voordeel om van dezelfde stellingen gebruik te
maken om de houtwormbestrijding uit te voeren.
Als behandeling hadden we een vergassing beschreven. Het is weliswaar alleen een
curatieve methode, maar wel de meest effectieve, zonder tot gehele of gedeeltelijke ontmanteling te moeten overgaan. Met een andere methode d.m.v. verstuiving of instrijken
van producten wordt de diepe indringing verhinderd door was, glazuur, verf of andere
oppervlaktebewerkingen. De bestrijding door vergassing is onmiddellijk doeltreffend
omdat ze diep in het hout dringt en alle levensstadia vernielt, eieren inbegrepen. Het
hout mag in dit geval geverfd, met was behandeld of gevernist zijn, maar de behandeling is wel aan bepaalde eisen inzake veiligheid en fysica-chemische eigenschappen
onderworpen. We pasten reeds vergassing toe van de volledige kerkinterieurs van de
Sint-Pauluskerk in Antwerpen en de Sint-Jacobuskerk in Borsbeek. De toegang tot het
gebouw is streng verboden tijdens de behandeling. De omgeving rond de Onze-LieveVrouwkerk van Ninove, met een perimeter van tien meter rond de kerk, maakte een

De restauratie van het interieur – 43
_____________________________________________________________________________________

behandeling door vergassing mogelijk. Elke vergassing wordt onder een plastieken dekzeil uitgevoerd. De behandeling gebeurde in twee maal net zoals ook de schilderwerken,
met een volledig stofdichte wand tussen midden- en zijbeuken enerzijds en viering,
transept en koor anderzijds.
Er werd als gas sulfuryl difluoride toegepast, een toxisch anorganisch gas, gebruikt als
insecticide (TF10). Het wordt sedert de jaren 1960 in de Verenigde Staten gebruikt als
begassingsmiddel (fumigatiemiddel) tegen termieten en andere insecten die hout aantasten (onder de merknaam Vikane van Dow Chemical). In Nederland is Vikane sedert
2002 toegelaten. In de Europese Unie wordt sulfuryl difluoride vanaf 1 januari 2009
toegelaten in houtbeschermingsmiddelen (voor professioneel gebruik). Het is effectief
tegen zowel larven als volwassen insecten en het gas tast de ozonlaag niet aan, in tegenstelling tot fosfine en methylbromide, die vroeger voor dit doel veel gebruikt werden
maar waarvan het gebruik in de Europese Unie inmiddels is verboden.
Stellingen zijn vereist om hoog meubilair, zoals altaren, volledig te kunnen bereiken,
het gewicht van de folie op te vangen en om beeldhouwwerk of andere onderdelen niet
te beschadigen. Er was mee rekening te houden dat bepaalde beelden, bijvoorbeeld
bovenaan de zijaltaren, reeds zodanig door houtworm zijn aangetast dat het risico
bestond dat ze bij de minste aanraking uiteenvielen en verpulverden. Delicate onderdelen werden voorlopig verwijderd. Een aantal waren zodanig verzwakt dat werd beslist
om deze niet meer terug te plaatsen, maar in kisten in te pakken in afwachting van de
meubelrestauratie voorzien in een volgende fase. Stoelen en kleinere voorwerpen werden in het hoogkoor en in de middenbeuk verzameld, om vervolgens onder plastiekfolie
te worden behandeld.
Gedurende de periode van begassing en ventilatie werd opgelegd dat de aannemer
instond voor een bestendige bewaking. Na de ventilatie werd een attest afgeleverd dat
het kerkgebouw terug toegankelijk was (Certificaat van begassing). Een gespecialiseerde firma, m.n. SGS-Sanitec, stond als onderaannemer in voor het aanbrengen van de
plastiekfolie, het zoveel mogelijk gasdicht afplakken op de vloeren en tegen de muren
(vóór de schilderwerken), het aanbrengen van alle veiligheidsvoorzieningen i.s.m. de
aannemer zoals het aanbrengen van een Heras-hekwerk rond het gehele gebouw, het
maken van afspraken met de politie, de brandweer en de technische dienst van de stad
Ninove en het bekomen van de vereiste toelating van Volksgezondheid. Personeel van
SGS-Sanitec stond in voor de bestendige bewaking, tot de ventilatie beëindigd was.
De meeste houten voorwerpen en meubilair werden op die manier behandeld. Een
uitzondering daarop was het orgel en de schilderijen, die uit de altaren en lambriseringen werden verwijderd. Dit liet toe om deze na te zien; de spieramen werden met een
schimmel- en insectenwerend product ingestreken. Ook de houten constructiedelen,
zoals van de kroonlijst en in de vieringtoren, werden op die manier behandeld (TF14).
Na de behandeling werd de plastiekfolie verwijderd en enkele stellingen aangepast om
de meubelrestauratiedeskundige Charles Indekeu in opdracht van de architect toe te
laten het meubilair te onderzoeken met het oog op de restauratie ervan in een volgende
fase. Het ging om het volgende meubilair: alle altaren, alle lambriseringen en biechtstoelen, de preekstoel, het doksaal met trap, tochtdeuren en balustrade en het koorgestoelte. Een deel van het hoogaltaar werd met endoscopie onderzocht, ook in functie
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van het onderzoek op de aanwezigheid van scheuren in de achterliggende muren en de
staat van de bepleistering.
9. Eindafrekening en voorlopige oplevering
De aanneming sloot af met een totaal bedrag van € 1.241.630,87 aan werken,
€ 24.632,99 aan prijsherzieningen op lonen en materialen, € 265.915,41 aan btw en een
eindtotaal van € 1.532.179,27 (eindafrekening van 15 april 2014).
De voorlopige oplevering ging door op dinsdag 29 april 2014, de definitieve oplevering
op 18 september 2015. Hiervan werden pv’s opgemaakt.
10. Het vervolg
Met deze omvangrijke bouwkundige werken is de restauratie van de voormalige abdijkerk niet voltooid. De restauratie van de grote toren, van de voeringkoepel en van het
meubilair blijven nog uit te voeren. Alleen al dit laatste is nog een omvangrijk werk,
gezien de complexiteit en de toestand ervan. Het meubilair werd weliswaar tegen aantasting door houtworm behandeld, maar het gevolg van deze aantasting is in vele gevallen dramatisch. Kroonlijsten aan altaren zijn ernstig verzakt, de beelden veelal in lindenhout zijn door de houtworm soms volledig uitgehold en de ondersteunende structuur
van het volledig in hout opgetrokken hoogaltaar is ontwricht. Dit heeft te maken met de
druk die de muren van de koorapsis op dit altaar hebben veroorzaakt, een gevolg van de
scheefstand van de grote toren aan de andere zijde van het hoogkoor.
We hopen dat in de toekomst de nodige financiële middelen worden gevonden om de
restauratie van de voormalige abdijkerk te kunnen verderzetten en voltooien.

De Ninoofse abdijkerk:
uitzonderlijk voorbeeld van een laatbarok kerkinterieur
Dirk Van de Perre

Afb. 1. Gotisch koor van de
Sint-Pieterskerk te Leuven.

Afb. 2. Barok interieur van de
norbertinessenkerk van Leliëndaal
te Mechelen (thans jezuïetenkerk).

Afb. 3a. Abdijkerk Ninove
met de hoofdas hoofdaltaar-orgel.

Afb. 3b. Abdijkerk Ninove
met de hoofdas hoofdaltaar-orgel.
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Door kenners, ik verwijs hiervoor naar het magistrale werk L’architecture religieuse et
la sculpture baroques dans les Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège 16001770, wordt het interieur van de abdijkerk van Ninove als het meest gave en het best
bewaarde voorbeeld van laatbarokke kerkarchitectuur in de Zuidelijke Nederlanden
beschouwd.1
Om de eigenheid van de laatbarok aan te tonen, vergelijk ik drie kerkinterieurs. Het
eerste is het laatgotische interieur van het koor van de Sint-Pieterskerk te Leuven, dat
uit de eerste helft van de vijftiende eeuw stamt.2 We zien een heldere architectuur
bepaald door de ritmiek van de slanke pijlers, spitsbogen en gewelfribben en het hoge
invallende licht. Deze ruimte vraagt om geen verdere decoratie of een groots meubilair.
Het aanwezige laatmiddeleeuwse koorgestoelte is van een bescheiden dimensie. Het
tweede interieur is dat van de barokkerk van de norbertinessen van Leliëndaal in
Mechelen, thans een jezuïetenkerk. De kerk, voltooid in 1670 is het werk van de
Mechelse beeldhouwer Lucas Faydherbe (1617-1697).3 Deze ruimte wordt bepaald door
de architecturale decoratie, door de tegenstelling tussen het zwart van de bogen, de
raamomlijstingen en de kroonlijst en het wit van de gewelf- en muurvlakken. Het rijke
meubilair van altaar, doksaal en wandschilderijen vervloeien met de architecturale decoratie en vormen er één geheel mee. De barokke binnenruimte is één groot decorum. De
ritmiek van het skelet, gewelf en lichtinval zijn van secundair belang. In de laatbarok,
zoals te Ninove, maakt het meubilair zich los van het architecturaal decorum van de
muurwand, vertelt een eigen verhaal en bepaalt de ruimte. Daartoe wordt het tot uitzonderlijke proporties opgedreven en geplaatst op strategische plaatsen, meestal de eindpunten van de kijkassen.4 Het meubilair vervult er dezelfde functie als de grote gotische
glasramen in de Franse kathedralen, die eveneens de blikvangers zijn in een grootse,
hoge binnenruimte.
1

Mijn kijk op de barok is in grote mate bepaald door het werk van Paul Philippot, Denis Coekelberghs,
Pierre Loze en Dominique Vautier, L’architecture religieuse et la sculpture baroques dans les Pays-bas
méridionaux et la Principauté de Liège 1600-1770, Sprimont (Mardaga), 2003, 1167 pp. Dit schitterende
werk brengt niet alleen de ganse kerkelijke barok van de Zuidelijke Nederlanden in beeld, het biedt ook
biografieën van de architecten en beeldhouwers en een uitgebreide bibliografie. De Ninoofse abdijkerk
komt ter sprake in woord en beeld, p. 113-114, 234-235, 431-432, 497, 510-511, 528-529, 615-618, 667.
De laatbarok wordt in dit werk geplaatst in de periode 1680-1770 (p. 409-411).
2
Voor de beschrijving en datering van het gebouw, zie Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (beschikbaar op internet).
3
Een beknopte bouwgeschiedenis van de Mechelse kerken vindt men in Patrick De Rynck, De acht
historische kerken van Mechelen, Mechelen (Torens aan de Dijle vzw), 2009. De norbertinessen verlieten
hun kloosterkerk aan de Bruul in 1783 bij hun opheffing door keizer Jozef II. In 1900-1901 kochten de
jezuïeten de kerk, die voordien allerlei andere functies had vervuld. Het interieur werd grondig omgevormd. “Toch werd het 17de-eeuwse barokke karakter goed bewaard”, aldus de auteur (p. 66-67).
4
De eigenheid van de laatbarok wordt beklemtoond in Philippot e.a., L’architecture religieuse, p. 409:
«Depuis le néoclassicisme et jusqu’à une époque récente encore impregnée par ce goût, le baroque tartif a
généralement été considéré comme une période de décadence où la profilération des apparences extérieures aurait vainement tenté de suppléer à la perte de l’essentiel. Tel n’est pas notre jugement. Le baroque
tardif est au contraire, selon nous, une profonde mutation de l’expérience religieuse et son expression, qui
se manifeste sur divers plans, étroitement liés dans l’unité spatio-temporelles des nouvelles créations et
des relation dedans-dehors qui les caractérisent.»
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Afb. 4. Grondplan van de abdijkerk
met aanduiding van de zones en de kijkassen.
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Het gotische, axiale grondplan en de hoge opstand van de Ninoofse abdijkerk lenen zich
maximaal tot de vermelde scenografische opstelling van het meubilair. Omdat de muurdecoratie van de architectuur sober blijft – vandaag in de gerestaureerde kerk is dit nog
meer het geval dan vroeger, door het egale wit van de muren, gewelven, bogen en zuilen
– komt de overweldigende warmte van het houten meubilair des te krachtiger tot uiting.
Het vloerpatroon en de kroonlijst accentueren het longitudinale aspect van de 60 meter
lange binnenruimte en contrasteren met de verticale vlucht van het meubilair, dat
feilloos aansluit bij de hoogte van de gewelven. De gotische, basilicale opstand laat te
Ninove een prachtig samenspel zien tussen het heldere invallende licht en het meubilair.
De koepel – een typisch barokelement – speelt in het interieur slechts een secundaire,
ondersteunende rol. Hij leidt de blik niet af van het meubilair, maar geeft als een centraal lichtpunt rust en ademruimte aan de immense binnenruimte.5
Nog om twee andere redenen is het interieur van de Ninoofse abdijkerk uitzonderlijk.
De eerste reden is, dat één abt, Ferdinand Van der Haeghen (1712-1754), zowel de
voltooiing van de ruwbouw heeft gerealiseerd als het ganse interieurprogramma heeft
bepaald. Nam de ruwbouw haast honderd jaar in beslag en is daarbij dikwijls van
concept veranderd, dan is in tegenstelling daarmee de binnenruimte het werk van één
opdrachtgever, die een totaalbeeld voor ogen had en die dit dankzij een lang abbatiaat
en gunstige tijdsomstandigheden volledig heeft kunnen afwerken. Die eenheid van stijl
is een uitzonderlijk gegeven. Ik heb reeds vroeger betoogd dat de abt mogelijk zijn
voorkeur voor een laatbarok kerkmeubilair heeft opgedaan bij zijn confrontatie met de
Gentse kerk van de Ongeschoeide Karmelieten, waarvan hij de inwijding bijwoonde in
1715. Een broeder uit dat klooster, de steenkaper-beeldhouwer Franciscus Blanpain,
werd trouwens nadien naar Ninove gehaald om er, zoals te Gent, de zuilen, kraagstenen,
bogen en gewelven gestalte te geven. De ruwbouw van de Ninoofse kerk was klaar in
1722. Op 25 juli droeg de abt er de eerste mis op. Op 27 april 1727 werd de abdijkerk
gewijd door de aartsbisschop.6 De tweede reden is, dat die stijleenheid te Ninove tot
vandaag bewaard is gebleven.7 Er is weinig toegevoegd en weinig verdwenen (op de
preekstoel na). Vandaar de grote appreciatie van het interieur bij kenners en de erkenning van het uitzonderlijk karakter ervan.8
5

De Ninoofse abdijkerk werd aanvankelijk in de jaren dertig van de 17de eeuw ontworpen als een laatgotische kerk. In twee fasen werd dit laatgotische plan aan de nieuwe baroksmaak aangepast. Een eerste
maal gebeurde dit rond 1640 bij de eerstesteenlegging en de aanleg van de funderingen, mogelijk door
Jacob Francart. In de tweede helft van de 17de eeuw werd vermoedelijk het koepelconcept toegevoegd
(maar niet uitgevoerd). Zie hiervoor Dirk Van de Perre, De relatie tussen parochie en abdij te Ninove,
inzonderheid in de periode 1585-1638, in: Het Land van Aalst, 38, 1985, p. 143-182; idem, De bouw van
de huidige kerk, 1623-1723. Van gotiek tot barok, een moeizame evolutie, in: De premonstratenzerabdij
van Ninove (1137-1796). Catalogus van de tentoonstelling over Kerk en Patroonheiligen, Ninove, 1985,
p. 24-39; idem, Is Jacob Francart de ontwerper van de Ninoofse abdijkerk?, in: Het Land van Aalst, 65,
2013, p. 221-230.
6
Een basiswerk voor de inventarisatie en de beschrijving van de abdijkerk en al haar kunstwerken blijft:
Elisabeth Dhanens, De Onze-Lieve-Vrouwkerk te Ninove (Inventaris van het Kunstpatrimonium van OostVlaanderen, XI), Gent, 1980. Voor de relatie tussen de Gentse kerk van de Ongeschoeide Karmelieten en
de Ninoofse kerk zie: Dirk Van de Perre, De invloed van de Karmelietenarchitectuur op de Ninoofse
barok, inzonderheid op het hoogaltaar, in: De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus. 700 jaar
premonstratenzerleven te Ninove. Catalogus van de tentoonstelling, Ninove, 1989, p. 97-105.
7
Abt Van der Haeghen zorgde niet alleen voor eenheid van stijl, ook voor eenheid in de iconografische
thematiek. Zie hiervoor Willem Bergé, De iconografie van de voormalige abdijkerk te Ninove, in: Bijdragen tot de Geschiedenis van de Kunst in de Nederlanden, Leuven, 1981, p. 357-396.
8
In 1810 sloten de laatste norbertijnen een akkoord met de Stad Ninove om hun de abdijkerk over te laten
aan de Stad. Daarop werd de naastliggende parochiekerk gesloopt en het meubilair daarvan ten dele verkocht, ten dele overgebracht naar de abdijkerk, onder meer de preekstoel. Behalve de originele preekstoel,

50 – Laatbarok kerkinterieur
_____________________________________________________________________________________

Afb. 5a. Abdijkerk Ninove, hoofdaltaar
van Jan Baptist Van der Haeghen (1728-1730).

Afb. 6a. Abdijkerk Ninove, portaal en orgelkast
van Jan Baptist Van der Haeghen (1728-1730).

Afb. 5b. Abdijkerk Ninove, hoofdaltaar
detail.

Afb. 6b. Abdijkerk Ninove, orgelkast
detail.
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Twee beeldhouwers hebben het huidige beeld van het Ninoofse kerkinterieur bepaald:
de Brusselaar Jan Baptist Van der Haeghen (1688-1738/1740) en de iets jongere
Mechelaar Theodoor Verhaegen (1700-1759). Aan het oeuvre van beiden is mijn verdere uiteenzetting gewijd. Over de derde belangrijke beeldhouwer, de Brusselaar Jacob
Bergé (1693-1756), die de sinds 1807 niet meer aanwezige preekstoel vervaardigde, zal
ik het slechts terloops hebben.9
Direct na de inzegening van de kerk werd in 1728 Jan Baptist Van der Haeghen belast
met het ontwerp en de uitvoering van het hoofdaltaar en van het portaal met het doksaal
en de orgelkast.10 Daarmee bepaalde hij de twee eindpunten in de hoofdas van de
binnenruimte. Beide monumentale constructies zijn als elkaars echo en zijn maatgevend
voor de kracht van de Ninoofse barok. In 1731 kon Johannes Turner11 het marmeren
van het hoofdaltaar voltooien. Het contract met de orgelbouwer Jan Baptist de Forceville (1660-1739) werd eveneens in 1728 afgesloten. Hoofdaltaar en doksaal met orgelkast zijn dus gelijktijdig tot stand gekomen en vanuit één visie door dezelfde kunstenaar
ontworpen.
Noteren we ter zijde dat Van der Haeghen eveneens de opdracht kreeg voor het ontwerpen van de altaren in de twee zijkapellen, die in 1730 werden opgericht. In 1731 werd
hij eveneens belast met het houten beeldhouwwerk aan de grafmonumenten van de
abten en van de kloosterlingen. Ook de communiebank, waarvan nog de helft aanwezig
is, is van zijn hand.
Buiten Ninove zijn van Van der Haeghen zeer weinig werken bekend en geen enkel met
de monumentale allures van zijn Ninoofse creaties. Vergelijkbaar is alleen het in de
literatuur niet gekende portaal, doksaal en orgelkast in de kerk te Meerbeke, uitgevoerd
in 1735.12

die in 1808 uit de abdijkerk verdween en de communiebank, die gehalveerd werd, en van de scheiding
tussen kerkschip en dwarsbeuk overgebracht is naar de scheiding tussen sanctuarium en koor, is er weinig
veranderd in de abdijkerk. Elisabeth Dhanens spreekt van een verdwenen smeedijzeren koorhek dat zou
gestaan hebben tussen transept en koor en dat zich thans in de Brusselse Sint-Niklaaskerk bevindt (Dhanens, De Onze-Lieve-Vrouwkerk, p. 50). Wij kennen echter geen enkel bewijs dat dit koorhek ooit in de
abdijkerk gestaan heeft of dat het zou verkocht zijn aan de Sint-Niklaaskerk. Bovendien sloot de communiebank de volksruimte al af van het transept en het koor, zodat een dergelijk hek geen functie had. Het
hek in de Sint-Niklaaskerk is van de kunstsmid Jacobus Delmotte (1728-1805) en wordt ca. 1765-1770
gedateerd. Het zou circa 1806 in de Sint-Niklaaskerk terecht zijn gekomen, aldus Aimé Stroobants,
Smeedijzeren hekken van Egidius Lambertus Delmotte en van Jacobus Delmotte in Vlaanderen en
Brussel, in: H. Pauwels, A. Van den Kerkhove en L. Wuyts, Liber memorialis Erik Duverger. Bijdragen
tot de kunstgeschiedenis van de Nederlanden, Brussel, 2006, p. 328-332.
9
Een belangrijke bron voor de kennis van namen van de beeldhouwers die te Ninove gewerkt hebben is
gepubliceerd door Georges Vande Winkel, Beschrijvinge der Abbatiale kerck van de hh. Cornelius ende
Cyprianus nevens Ninove (1779). Tekstuitgave, in: Analecta Praemonstratensia, 60, 1984, p. 75-84.
Gegevens vindt men eveneens in de dagboeken van de abten, gedeeltelijk vertaald door Jozef De Kempeneer, Aantekeningen uit de dagboeken van de prelaten der Norbertijnenabdij van Ninove 1657-1783,
s.l., 1995. Excerpten in het Latijn omtrent de bouwgeschiedenis zijn samengebracht door Ernest Soens,
De kerk van Ninove en haar mobilier, in: Handelingen der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde
te Gent, 8, 1907, p. 240-259.
10
Over het oeuvre van deze beeldhouwer is weinig geweten. Een korte biografie is aanwezig in Philippot
e.a., L’architecture religieuse, p. 1023-1024.
11
Mechelse schilder, overleden in 1753.
12
Hierover Dirk Van de Perre en Luc Robijns, De Sint-Pieters- en Sint-Berlendiskerk te Meerbeke. Een
plek rijk aan geschiedenis (Kleine Cultuurgidsen van de prov. Oost-Vlaanderen), Gent, 2006, p. 42-43.
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Het hoofdaltaar in de abdijkerk is naadloos ingepast in de architectuur van de veelhoekige koorsluiting. De onderbouw van het portiek met de zuilen, pilasters, de twee balkons
en de kroonlijst herneemt het monumentale en statische karakter van de architectuur van
de abdijkerk en contrasteert met de dynamische werveling van de middenpartij, die zich
dankbaar inschrijft in de hoge vlucht van de gewelven. Van het tabernakel, over de
sarcofaag, het medaillon van de patroonheiligen van de kerk, tot de ten hemel opstijgende Maria is het één opgaande stuwing, één warreling van engelen, putti en wolken.
Meer dan de gebeeldhouwde kwaliteit van de afzonderlijke figuren is hier de totaalindruk van het ensemble van belang, die mede bepaald wordt door het subtiele kleurenspel dat op het houtwerk door Turner is aangebracht.
Van eenzelfde grandioze allure is het portaal en doksaal met de orgelkast. Het is moeilijk te weten of de grootte van het orgelinstrument bepalend is geweest voor de orgelkast, of omgekeerd de keuze voor een monumentale orgelkast tot de grootte van het
instrument heeft geleid.13 Waarschijnlijk was er samenspraak tussen de Forceville en
Van der Haeghen, die toen beiden te Brussel werkzaam waren. Ook bij het orgelmeubilair is de statische structuur van de architectuur doorgetrokken in de horizontale lijnen
van de kroonlijsten en de balustrade van het doksaal en in de verticale lijnen van de
zuilen en orgelpijpen. Dat statische wordt centraal doorbroken door de dynamische werveling van de musicerende groep boven het kleine orgel en de muzikale hemelse orgie
van feestende engelen, onder aanvoering van een jubelende Sint-Cecilia, boven het
grote orgel. Het geheel wordt bekroond met de triomfantelijke wapenschilden van de
abdij en de abt.
Ik ga niet ingaan op de andere creaties van Van der Haeghen om me ten volle te
concentreren op de figuur van de Mechelaar Theodoor Verhaegen.14 Louter beeldhouwkundig is Verhaegen zeker de meerdere. Als decorbouwer en scenograaf schat ik Van
der Haeghen echter hoger in. Verhaegen, geboren in 1700, had al een beroemde vaderuitvinder. Zijn vader Rombout, een schrijnwerker, bouwde te Mechelen de eerste draaibrug en werd in 1692 om advies gevraagd toen de toren van de abdijkerk van Grimbergen scheef zakte en de muur van het koorhoofd meetrok. Hij gaf de raad om de toren
langs de koorzijde te ondergraven en te laten zakken en zo een kantelende tegenbeweging te maken. Het werk werd door een collega-schrijnwerker, de augustijner broeder
Hendrik Verwilghen, uitgevoerd. Als beloning kreeg Verhaegen “eenige met boter
bestrekene sneden brood”.15 De gezakte toren staat tot vandaag nog altijd kaarsrecht,
wat van de negentiende-eeuwse Ninoofse toren, die om dezelfde reden als die van
Grimbergen is scheef gezakt, niet kan gezegd worden.
13

Volgens Philippot e.a., L’architecture religieuse, p. 526-529 is de orgelkast van Ninove verwant met
die van de Begijnhofkerk te Lier (1717-1720) en vooral met die van de Sint-Amanduskerk te Geel (17171724). In beide gevallen was de Forceville betrokken bij de orgelbouw. Verder onderzoek naar de relatie
tussen beide orgels, zowel wat het instrument als de orgelkast betreft, dringt zich op.
14
Voor een biografie van Theodoor Verhaegen zie C. Poupeye, Théodore Verhaegen. Sculpteur malinois
du XVIIIe siècle, Brussel-Parijs, 1914; Philippot e.a., L’architecture religieuse, p. 1038-1043; Dirk Van
de Perre, Onbekende ontwerptekening (1749) van Theodoor Verhaegen in Ninoofse Kerkarchief, in: Het
Land van Aalst, 67, 2015, p. 49-70.
15
Hierover Poupeye, Théodore Verhaegen, p. 8, noot 1. J. Delestré, L’architecture de l’église abbatiale
de Grimberghen, in: Mélanges de Camille Borman, Luik, 1919, p. 375. Tot vandaag is goed te merken dat
de toren met een stuk van de aanleunende koormuur enkele tientallen centimeter gezakt is. Voor de
geschiedenis van de bouw van de Ninoofse toren, zie Georges Vande Winkel, De bouw van de kerktoren
te Ninove (1819-1844) en de bijdrage van architect Louis Roelandt, in: De abdij van Sint-Cornelius en
Sint-Cyprianus. 700 jaar premonstratenzerleven te Ninove. Catalogus, Ninove, 1989, p. 107-118.
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Afb. 7. Portret van uitvinder en beeldhouwer Theodoor Verhaegen (Stadsarchief Mechelen).

Naast het beeldhouwen bleef Theodoor Verhaegen in het spoor van zijn vader zich gans
zijn leven toeleggen op het uitvinden van mechanische toestellen. Het bekendste is een
in enkele minuten construeer- en demonteerbare ponton. Op de gravure met zijn portret
is deze tweeledigheid van uitvinder en beeldhouwer duidelijk aanwezig.16 Links is het
ponton afgebeeld, rechts het alaam van de beeldhouwer. Verhaegen was een volksmens,
gedrongen van gestalte, ruw in de omgang en een spotter. Hij kreeg zijn opleiding in de
praktijk van het schrijnwerkersvak bij zijn vader, in beeldhouwateliers te Mechelen,
Antwerpen en Brussel en niet in de tekenacademie. Dat verklaart zijn grote voorliefde
voor het werken met eik.17
Op 20-jarige leeftijd was hij meester-beeldhouwer en het jaar daarop werkte hij mee aan
de preekstoel voor de norbertinessenkerk van Leliëndaal te Mechelen, die thans in de
Sint-Romboutskathedraal staat.18 Het is een werk van de Antwerpenaar Michiel Van der
Voort (1667-1737), met als centraal thema de bekering van Norbertus, die zoals Paulus
16

Een foto van de gravure bevindt zich in Poupeye, Théodore Verhaegen, naast de titelpagina en in Geert
Van Bockstaele, Het cultureel erfgoed van de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen 1096-2002,
Geraardsbergen, 2002, p. 83.
17
Verhaegen heeft ook enkele sculpturen in steen gekapt, waaronder beelden van de vier kerkvaders in de
hoeken van het transept in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen.
18
Naast de preekstoel is de communiebank in de kathedraal eveneens afkomstig uit de kerk van de
norbertinessen van Leliëndaal.
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Afb. 8a. Abdijkerk Ninove, biechtstoel
van Theodoor Verhaegen (1736-1738).

Afb. 8b. Abdijkerk Ninove, biechtstoel
detail.

Afb. 9b. Preekstoel van de abdijkerk te Ninove
(thans in de Sint-Pieterskerk te Leuven)
door Jacob Bergé.
Afb. 9a. Preekstoel van de norbertinessenkerk
van Leliëndaal te Mechelen
(thans in de Sint-Romboutskathedraal)
door Michiel van der Voort.
Beide preekstoelen met het thema
van de bekering van Norbertus.
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door de bliksem van zijn paard geslagen wordt.19 Preekstoelen, die in de vrije ruimte
staan, waren in die tijd niet zomaar een preekstoel, maar tevens een aanleiding voor het
ontwerpen, om het met een modern woord te zeggen, van een installatie, van een
meubel dat een verhaal vertelt en met zijn monumentale dimensies bepalend is voor de
scenografie in het kerkschip. Niet alleen het woord, ook de kracht van het beeld moest
de gelovige imponeren.
Dat principe past Verhaegen toe in zijn eerste groot zelfstandig werk, de kerkmeesterbank in de Sint-Janskerk te Mechelen, gemaakt in 1729-1730. Die bank wordt omgevormd tot een monumentale sculptuur, met enerzijds in de rug panelen met halfverheven beeldhouwwerk en anderzijds in de kroon beelden in de vrije ruimte, hier de
onthoofding van Johannes de Doper. Verhaegens beelden hebben een volks en krachtig
postuur, een grote zwierigheid en dynamiek in houding en beweging en een zeer expressieve uitdrukking van gelaat, handen en voeten.
In preekstoelen kon Verhaegen zijn beeldende creativiteit het best kwijt, omdat hij zijn
meubel in de drie dimensies vrij kon laten uitdeinen. Als preekstoelontwerper maakte
hij vlug naam en faam. In 1735 vervaardigde hij het onderstel van de preekstoel van de
Sint-Katarinakerk te Hoogstraten en het jaar daarop de volledige preekstoel van de SintLaurentiuskerk te Lokeren. Datzelfde jaar 1736 begon hij aan die van de Sint-Janskerk
te Mechelen, die pas 1741 klaar was.
In dat jaar 1736 wordt hij door De Ninoofse abt Van der Haeghen gecontacteerd voor
het maken van de zuidelijke biechtstoel en voor de lambrisering in het schip, die langs
weerszijde 30 lopende meter behelst. Het is de enige biechtstoel die hij ontworpen heeft
en de lambrisering is het in omvang grootste werk dat hij ooit realiseerde. De biechtstoel was klaar in 1738 en de lambrisering met twaalf gebeeldhouwde panelen rond
1740. De biechtstoel is in de internationale kunstgeschiedenis het meest bekende en
afgebeelde werk uit de Ninoofse abdijkerk. Ik verwijs slechts naar de gerenommeerde
Dictionary of Art, waar het lemma ‘confessional’ geïllustreerd wordt met de Ninoofse
biechtstoel.20
De biechtstoel, normaal een onderdeel van de lambrisering in de zijmuur, is te Ninove
uitgegroeid tot een zelfstandig meubel, dat zich losmaakt van de muurwand en aanleiding geeft, zoals bij de preekstoel, tot de opbouw van een monumentale scène. De
biechtstoel domineert visueel de hoogte en de lengte van de ganse zijbeuk. Hij maakt
een echoënd gebaar naar het zijaltaar van Van der Haeghen, dat toen reeds aanwezig
was. Ongetwijfeld heeft de abt het thema bepaald: Christus als de Salvator mundi, die
door zijn kruis de wereld heeft gered van de erfzonde. Hier voert Verhaegen geen
volkse figuren op, maar bijbelse zondaars, de getormenteerde Petrus en de om vergiffenis smekende Maria Magdalena. Verder is er een overdaad aan vlezige putti, bewaken
twee engelen met het postuur van buitenwippers de ingang van de biechtstoel en zien
we bovenaan een milde Christus, die als een getraind atleet met het kruis de zonde
19

Voor deze preekstoel, zie M.E. Tralbaut, De Antwerpse ‘Meester Constbelthouwer’ Michiel Van der
Voort de Oude (1667-1737). Zijn leven en werk, Brussel, 1949, p. 203-228. Volgens een handschriftelijke
biografie van Michiel Van der Voort zijn de beelden van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus in de westgevel van de Ninoofse abdijkerk eveneens van zijn hand. Zie Dirk Van de Perre, Beeldhouwwerken van
Michiel Van der Voort te Aalst, Meerbeke en Ninove, in: Het Land van Aalst, 61, 2009, p. 103-120.
20
Dictionary of Art, dl. 7, Londen, 1996, lemma Confessional, p. 703-704: “His monumentally plastic
Baroque confessional is the most remarkable of its kind in the southern Netherlands”.
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overwonnen heeft, dat alles in een zwierig decor van krullen en gedrapeerde gordijnen.
Een biechtstoel als kijkstuk, als monumentaal contra-altaar, een haast uniek geval in de
kerkelijke interieurkunst.
De lambrisering is monumentaal seriewerk van hoog niveau. Sculptuur en schilderij
wisselen elkaar af en houden elkaar in evenwicht. Rechts (zuidzijde) wordt het leven
van paus Cornelius uitgebeeld, links (noordzijde) dat van bisschop Cyprianus.21
Waarom engageerde abt Van der Haeghen in 1739 de jonge Brusselse beeldhouwer
Jacob De Coninck (1703-ca. 1777) om de tweede biechtstoel in de noordelijke zijbeuk
te maken naar het model van de eerste en waarom gaf hij in datzelfde jaar aan Jacob
Bergé (1693-1756), eveneens een Brusselaar, de opdracht voor de preekstoel, alhoewel
Verhaegen als preekstoelontwerper toen een grotere faam had? Had Verhaegen geen
tijd, sukkelde hij met zijn gezondheid of stak hij meer tijd in zijn activiteit van het
ontwerpen van oorlogstuig?
De tweede biechtstoel heeft eenzelfde enscenering als de eerste en vervult in de noordelijke zijbeuk dezelfde functie. Hier troost Maria, als toevlucht der zondaars, de twee
wanhopige figuren die om vergiffenis smeken. Globaal bekeken lijkt deze biechtstoel
evenwaardig aan die van Verhaegen. Maar beeldhouwkundig is hij de mindere. De
figuren missen de trillingen, de levendigheid en de expressiviteit die bij Verhaegen wel
aanwezig zijn. Bij De Coninck, een leerling van Bergé, zijn het academisme en het
classicisme reeds voelbaar.22
Ook de preekstoel van Jacob Bergé, voltooid in 1742 en thans in de Sint-Pieterskerk te
Leuven, mist het volkse rumoer en de uitbundige kracht, of moeten we spreken van
overdadigheid, die in de werken van Verhaegen aanwezig zijn.23 Hoewel Bergé vooral
te Park werkzaam was, had hij vóór 1739 te Ninove al opdrachten vervuld. Zo vervaardigde hij in 1735 het marmeren pulpitum met de twee engeltjes. Vermoedelijk kreeg hij
dat jaar ook de opdracht voor het maken van de twee liggende figuren en de twee
aangrenzende panelen voor de herdenkingsmonumenten in het koor, waarvan alleen de
maquettes in hout zijn uitgevoerd. Bergé, die te Parijs en Rome een academische opleiding had gekregen, is in zijn beeldhouwwerk verfijnder en eleganter dan Verhaegen.
Zijn preekstoel, in prijs meer dan het dubbele van de twee biechtstoelen samen, is geïnspireerd op de Mechelse preekstoel van Van der Voort en herneemt het thema van de
bekering van Norbertus.24 Ook hier blijft Norbertus op de grond liggend met één been
haperen op de rug van het gestruikelde paard. Hoe bepalend was het ruimtelijk effect
21

Voor een uitgebreide beschrijving van de thematiek van de lambrisering, zie Yves De Groote en
Wilfried Janssens, De Cycli van de HH. Cornelius en Cyprianus in de abdijkerk te Ninove, in: De
premonstratenzerabdij van Ninove (1137-1796). Catalogus van de tentoonstelling over Kerk en Patroonheiligen, Ninove, 1985, p. 69-76.
22
De Coninck was vooral actief in de parochiekerk van Meerbeke. Zie Dirk Van de Perre, Beeldhouwer
Jacob De Coninck en zijn aandeel in het interieur van de Meerbeekse kerk, in: Het Land van Aalst, 60,
2008, p. 7-26.
23
Voor een biografie van Bergé, zie Philippot, L’architecture religieuse, p. 1027-1031 en Willem Bergé,
Jacques Bergé, Brussels beeldhouwer 1696-1756, Brussel, 1986.
24
De preekstoel van Bergé kostte volgens het dagboek van de abt 6500 gulden, de biechtstoelen elk 1500
gulden. De preekstoel werd in 1807 aan de Sint-Pieterskerk van Leuven verkocht door de overblijvende
Ninoofse norbertijnen, die hoopten de abdij herop te starten en geld nodig hadden om de verschuldigde
taksen aan de Franse overheid te betalen. Te Leuven werd de achterzijde van de preekstoel zo aangepast
dat het tafereel met de bekering van Sint-Augustinus door toevoeging van een kraaiende haan werd
omgevormd tot de verloochening van Christus door de heilige Petrus.
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van die preekstoel in het schip te Ninove? Misschien kan een handige techneut met
elektronische technieken die preekstoel in een beeldpresentatie eens opnieuw in de
Ninoofse abdijkerk plaatsen en ons virtueel laten genieten van het effect.
Maar terug naar de realiteit van Verhaegen. In 1743 plaatste hij zijn tweede kerkmeesterbank in de Mechelse Sint-Janskerk, zijn parochiekerk. En tussen 1743 en 1746 werkte hij aan de preekstoel van de Mechelse Hanswijkkerk. Het zijn twee meesterwerken in
zijn bekende stijl. Verhaegen had in die periode herhaaldelijk last van kleine beroertes,
met verlammingen tot gevolg. In 1746 lijken de gezondheidsproblemen voorbij en aanvaardde hij zijn eerste opdracht voor een groot portiekaltaar in de Sint-Amanduskerk
van Geel.25 Rond die tijd ontwierp hij tevens het hoofdaltaar in de Mechelse Sint-Janskerk met het beroemde Rubensschilderij, maar dit werk werd pas door zijn leerling
Petrus Valckx (1734-1785) uitgevoerd in 1765. Hetzelfde geldt voor de orgelkast in
deze kerk, eveneens een ontwerp van Verhaegen, maar na zijn dood uitgevoerd door
Valckx.26 Altaarcomposities zullen de laatste jaren van Verhaegens leven vullen. Typisch voor zijn altaren is het gebruik van het zachtere lindenhout, dat achteraf diende
geverfd of gemarmerd te worden.
Het is dan ook niet te verwonderen dat de Ninoofse abt in 1749 Verhaegen opnieuw
contacteerde voor het ontwerp van de twee portiekaltaren in het transept van de abdijkerk en voor het uitwerken van de lambrisering aldaar. In 1753 was hij met dit werk
klaar. Daarmee was het Ninoofse kerkinterieur voltooid. Zoals het schip was het transept een ruimte met een eigen functie. Thematisch stond ze in het teken van het lijden
en de kruisdood van Christus. De abdij bezat zes monumentale schilderijen met het
lijden van Christus als thema uit het midden van de zeventiende eeuw, toegeschreven
aan de Gentenaar Antoon Van den Heuvel. Vier ervan zijn verwerkt in de lambrisering
en twee in de altaren.27
In beide altaarcomposities maakt Verhaegen opnieuw gebruik van de hoogte van de
muurwand om zijn installatie een monumentale gestalte te geven en maakt hij de compositie los van de muur. Met grote durf plaatste hij het schilderij niet boven het altaar,
zoals dat gebruikelijk was, maar hoog in de bovenste geleding van de compositie.
Boven de altaartafel rijst tussen zes stevige zuilen die bovenaan verbonden zijn door een
boog, een driehoekige obelisk op, waarin een medaillon is geplaatst, in het zuidelijke
altaar dat van de heilige Cornelius en in het noordelijke dat van Sint-Cyprianus. Deze
statische onderbouw wordt gedynamiseerd door de diagonaal van het kruis, dat omhoog
gestuwd wordt door krachtige engelen. Bij het Norbertusaltaar (zuidzijde) is de gekruisigde op het kruis genageld, bij het Maria-altaar (noordzijde) steek het kleine kindje
Jezus verlangd de handen uit naar het reddende kruis. In de bovenbouw fladderen putti
hoog in de lucht rondom het schilderij en links en rechts flankeren twee zwierige figuren vanop hun voetstuk het geheel. Wie zich nog de compositie van de Ninoofse biechtstoel en van de tweede kerkmeesterbank in de Mechelse Sint-Janskerk herinnert, herkent in deze altaarcomposities terugkerende elementen.
25

J. Van Meensel, De Geelse Sint-Amanduskerk, Geel, 1989.
Dit is het enig gekende orgelkastontwerp van Verhaegen.
27
Elisabeth Dhanens kent de twee schilderijen in het altaarportiek niet toe aan Antoon Van den Heuvel,
maar noemt ze anoniem en 18de-eeuws (Dhanens, De Onze-Lieve-Vrouwkerk, p. 85, nrs. 100 en 101).
Volgens de beschrijving van de abdijkerk uit 1779 zijn alle schilderijen in het transept van Antoon Van
den Heuvel: “alle ses geschildert volgens traditie, door Anthonio Van den Heuvel” (Vande Winkel,
Beschrijvinge der Abbatiale kerck, p. 81). Wij houden ons aan deze laatste toekenning, een element dat
Dhanens niet ter beschikking had.
26
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Afb. 10a. Originele ontwerptekening (1749)
van Theodoor Verhaegen
van het zuidelijk transeptaltaar
in de abdijkerk Ninove
(archief Dekenij Ninove).

Afb. 11. Wapenschild van abt
Ferdinand van der Haeghen (1712-1754),
opdrachtgever van het volledige meubilair
in de abdijkerk,
boven de zitbank in de biechtstoel
van Theodoor Verhaeghen.

Afb. 10b. Het gerealiseerde altaar.
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De twee Ninoofse transeptaltaren zijn qua opbouw uniek én in het oeuvre van Verhaegen én in het landschap van de laatbarok. Dat leert ons de vergelijking met het altaar
van de Geraardbergse abdijkerk (1752-1756), thans aanwezig in de parochiekerk van
Bever, en met het altaar van de vensteriersgilde in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van
Dendermonde (circa 1759), het laatste werk van Verhaegen. 28 Deze composities zijn in
opbouw veel traditioneler dan de Ninoofse altaren.
Uitzonderlijk voor Ninove is de recente ontdekking in het decanaal archief van de
ontwerptekening voor de transeptaltaren uit 1749.29 De tekening werd vorig jaar gerestaureerd. Van Verhaegen zijn tot nog toe slechts vier ontwerptekeningen bekend: van
twee preekstoelen (Lokeren en Sint-Katelijnekerk Mechelen) en van twee altaren (Geel
en Ninove).30 De tekening is bijzonder omdat ze gedateerd is en de handtekening van de
abt en van Verhaegen draagt en omdat onderaan tussen de zuilen een wazige figuur
tevoorschijn treedt, zeer waarschijnlijk bij wijze van grap een spottend zelfportret van
de beeldhouwer. Verhaegen stierf op 25 juli 1759 ten gevolge van een hersenbloeding.
Een tijdgenoot noteerde: “Alhoewel hij door chagrin geraekt was tot een waterzucht,
heeft hij zijn vrolijken en spottigen aerd behouden tot wijnige uren voor zijne dood.”31
De Ninoofse abt Ferdinand Van der Haeghen had enkele jaren voordien op de leeftijd
van 82 jaar na een abbatiaat van 42 jaar op 1 april 1754 de geest gegeven. Hij heeft de
ganse interieuraankleding bepaald, hij heeft de kunstenaars uitgekozen, hij heeft het
iconografisch programma opgesteld. Overal liet abt Van der Haeghen trots zijn schild
na: bij het hoofdaltaar, de transeptaltaren, het orgel, de biechtstoelen, het grafmonument
van de abten en buiten op de voorgevel.
Wij hebben vandaag geen tijd gehad om het andere meubilair in het licht te stellen: de
koorbanken in laat-renaissancestijl, de koorlezenaar van Bergé, het herdenkingsmonument voor de abten, de koorafsluiting met de beelden van de martelaren van Gorcum.
Ook de schilderijen in de twee zijkapellen en in de lambrisering en het schitterende
zilveren reliekschrijn zijn buiten beschouwing gelaten. Hoewel op zich waardevol, is
genoemd meubilair minder bepalend voor het laatbarokke karakter van de Ninoofse
abdijkerk dan de werken van Van der Haeghen en Verhaegen.
Heeft het interieur van de Ninoofse abdijkerk navolging gekend? Toen ik twee jaar
geleden in de Franse premonstratenzer abdijkerk van Mondaye bij Caen was, werd ik
onmiddellijk getroffen door twee sculpturen van de toen Vlaamse, vandaag NoordFranse, beeldhouwer Melchior Verly,32 namelijk de monumentale orgelkast en het altaar
28

Dat het altaar in de Geraardsbergse abdijkerk een werk is van Verhaegen, is voor het eerst aangetoond
door Van Bockstaele, Het culturele erfgoed van de Sint-Adriaansabdij, p. 84-90. Dit altaar werd na de
opheffing van de abdij overgebracht naar de parochiekerk van Bever (taalgrensgemeente, gelegen tussen
Geraardsbergen en Edingen). Te Dendermonde leverde Verhaegen naast het altaar ook nog een zitbank
met een paneel in halfverheven beeldhouwwerk, voorstellende ‘De dood van Safira’ (Leo Pee, Houten
wandbekledingen en wandmeubilair in de O.L.Vrouwekerk te Dendermonde, Dendermonde, 2005, p. 3741).
29
Hierover uitvoerig Van de Perre, Onbekende ontwerptekening (1749) van Theodoor Verhaegen.
30
De preekstoel in de Katelijnekerk is na de dood van Verhaegen uitgevoerd door zijn leerling Petrus
Valckx.
31
Citaat genomen uit Poupeye, Théodore Verhaegen, p. 23, noot 1.
32
Melchior Verly wordt als Vlaming betiteld. De familienaam situeert zich in het Rijselse. François Verly
(Rijsel 1760-1822) was tijdens de Napoleontische tijd als architect en stedenbouwkundige werkzaam in
de Zuidelijke Nederlanden). Was hij verwant met Melchior Verly?
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Afb. 12a. Monumentale orgelkast (1741)
van Melchior Verly
in de abdijkerk van Mondaye (Frankrijk).

Afb. 12b. Zijaltaar
van Maria-ten-Hemel-Opneming (1745)
van Melchior Verly
in de abdijkerk van Mondaye (Frankrijk).
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van Maria-ten-Hemelopneming in een zijkapel.33 Heeft Verly, wiens werk te Mondaye
tien à vijftien jaar later tot stand kwam dan het werk van Van der Haeghen te Ninove,
de Ninoofse abdijkerk bezocht en het werk van Jan Baptist Van der Haeghen gezien?
Kende hij de Brusselse orgelbouwer Jan Baptist de Forceville, die eveneens afkomstig
is uit de streek van Frans-Vlaanderen?34 Een verder te onderzoeken en intrigerend denkspoor!
Vandaag heb ik de luister van het Ninoofse kerkmeubilair willen benadrukken. Ik zou
ook tientallen beelden kunnen tonen van de vervallen toestand waarin het meubilair
verkeert. De restauratie van de kerk is nog maar halfweg. Is het glas halfvol of halfleeg?
De muren en gewelven zijn prachtig gerestaureerd, de stabiliteit van het gebouw is
verzekerd, maar de restauratie van het meubilair (behalve het orgel) moet nog volgen en
daar gaat het, artistiek gesproken, eigenlijk om. Maar laten we vandaag genieten van het
glas dat halfvol is, want het interieur zoals het vandaag al kan ervaren worden, is van
een uitzonderlijke schoonheid en kracht. En dat smaakt naar meer.
Addendum35
“Van Verhaegen zijn tot nog toe slechts vier ontwerptekeningen bekend.” Die bewering,
die ik uitsprak op de ontmoetingsdag van 9 april 2016, is achterhaald. Gary Biebaut
informeerde mij onlangs over de ontdekking van acht onbekende tekeningen van Theodoor Verhaegen (Verhagen) in de collectie van Galerie Wittert, Collection artistiques de
l’Université de Liège. De tekeningen werden tot 2013 als anoniem gecatalogeerd en één
ervan werd verkeerdelijk aan Guillaume Carlier toegeschreven. Zeven van de acht tekeningen zijn ontwerpschetsen voor de panelen met het halfverheven beeldhouwwerk in
de lambrisering van de Ninoofse abdijkerk. Vijf tekeningen hebben betrekking op drie
panelen uit de cyclus van het leven van paus Cornelius (zuidzijde), twee op één paneel
uit het leven van Cyprianus (noordzijde). De achtste tekening is een studie voor een
paneel in de kerkmeesterbank van de Mechelse Sint-Janskerk. Het gaat om vrij kleine,
wat vervuilde schetsen (ongeveer 50 op 30 cm), maar die van groot belang zijn omdat
ze andermaal het artistieke genie van Verhaegen illustreren en een licht werpen op zijn
ontwerpmethodiek. Van enkele panelen zijn twee of drie schetsen bewaard zodat de
evolutie in het ontwerp kan vastgesteld worden. Over deze vondst is in het internationale driemaandelijkse tijdschrift Master Drawings, uitgegeven door de gelijknamige
Associatie gevestigd te New York, een informatief artikel verschenen met de afbeelding
van alle tekeningen en foto’s van de gerealiseerde panelen.
33

De abdijkerk van Mondaye in neoclassicistische stijl werd begonnen in 1706 en de ruwbouw werd
voltooid in 1720. De ontwerper, Eustache Restout (1655-1743), een plaatselijke norbertijn, was architect
en schilder en telg uit een kunstenaarsfamilie. De orgelkast uit 1741 zou door Verly gemaakt zijn naar een
tekening van Jean Restout (1692-1768), neef van de norbertijn Eustache. Het orgelinstrument is van de
Lotharingse orgelbouwer Claude Parisot. Melchior Verly vervaardigde eveneens de stenen beelden van de
vier evangelisten in het koor en de beeldengroep van Maria’s hemelvaart in de zijkapel. Dit laatste werk,
duidelijk in de Vlaamse traditie, kwam in 1745 tot stand en is in terracotta uitgevoerd. Voor de kerk van
Mondaye en het werk van Melchior Verly, zie Philippe Bonnet, Les constructions de l’ordre de Prémontré en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Genève (Droz), 1983, p. 170-172.
34
Jan Baptist de Forceville werd geboren te Sint-Omaars in Frans-Vlaanderen en overleed in 1739 te
Brussel. Verder onderzoek naar de uniciteit van het orgelinstrument en de orgelkast van Mondaye in het
Frankrijk van die tijd kan aanduidingen geven over de waarschijnlijkheid van contacten met Vlaanderen.
35
De hier meegegeven informatie is genomen uit het artikel van David Bronze, New Drawings by the
Flemish Sculptor Theodoor Verhagen, in: Master Drawings, 51, 2013, p. 179-192.
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Curricula van de sprekers
Georges Vande Winkel
Georges Vande Winkel is Ninovieter en studeerde moderne geschiedenis aan de KU
Leuven. Beroepshalve was hij jarenlang verbonden aan de bibliotheek van de Hogeschool Sint-Lukas Brussel. Met de Werkgroep Abdij Ninove organiseerde hij in 1985 en
1989 tentoonstellingen over de abdij en haar geschiedenis, telkens met de publicatie van
een rijke catalogus. Tegelijk is hij reeds vele jaren vicepresident van het Centre d’Études et de Recherches Prémontrées.
Heirebaan 107, B-9400 Denderwindeke

Joris Snaet
Joris Snaet doctoreerde in 2009 in de kunstwetenschappen aan de KU Leuven bij
professor K. De Jonge over Reformatie versus contrareformatie: de religieuze architectuur in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden gedurende de 16de en de 17de eeuw.
Beroepshalve is hij coördinator bouwhistorische studies bij de Divisie Monumenten en
Bouwkundig Onderhoud van de KU Leuven.
Houwaartsebaan 53, B-3220 Sint-Pieters-Rode

Rutger Steenmeijer
Rutger Steenmeijer is geboren te Antwerpen en studeerde aldaar architectuur, monumenten- en landschapszorg. Hij is werkzaam als architect en restauratiedeskundige,
gastdocent aan de mastersopleiding Monumenten- en Landschapszorg van de Universiteit Antwerpen en ondervoorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van de Vlaamse overheid. Hij stond o.a. in voor de restauratie van de
abdijkerk van Grimbergen en van het exterieur van de Sint-Jacobs- en het interieur van
de Sint-Pauluskerk te Antwerpen. Momenteel is hij o.a. belast met de restauratie van de
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de Sint-Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. De
voorbije 25 jaar was hij de hoofdverantwoordelijke architect bij de restauratiecampagne
van de Ninoofse abdijkerk.
Kleine Pieter Potstraat 21, B-2000 Antwerpen

Dirk Van de Perre
Dirk Van de Perre werd geboren te Ninove, studeerde godsdienstwetenschappen en
behaalde op 55-jarige leeftijd in 1998 een doctoraat in geschiedenis aan de KU Leuven
over De culturele horizon van het Middeleeuwse kerkgebouw (12de-16de eeuw) in het
bijzonder bij de Premonstratenzers. Vergelijkende cultuurhistorische studie van zijn
intellectuele en functionele context. Beroepshalve was hij docent en hoofddocent aan
het Hoger Sint-Lucasinstituut te Gent en Brussel, departementen Beeldende Kunst en
Architectuur. Hij publiceerde talrijke bijdragen over o.a. de abdij van Ninove, waaronder de tekstuitgave van het necrologium.
Hoogstraat 23, B-9401 Pollare
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Werkgroep Norbertijner Geschiedenis
in de Nederlanden
De Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden bestaat uit:
lic. J. Appelmans, redactielid contactgroep Signum voor België en eindredacteur
lic. H. Janssens, O.Praem., archivaris van de Abdij van Averbode en secretaris van de
Historische Commissie van de Orde van Prémontré
dr. J.G.M. Sanders, adjunct directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum
in Den Bosch en archivaris van de Abdij van Berne
dr. L.C. Van Dyck, O.Praem., eertijds archivaris van de Abdij van Tongerlo en erelid
van de Historische Commissie van de Orde van Prémontré
lic. S. Van Lani, archivaris van de Abdij van Park en domeinbeheerder van de Abdij
van Park namens de stad Leuven
lic. L. Vienne, O.Praem., eertijds archivaris van de Abdij van Postel en pastoor van
Arendonk.

De Werkgroep organiseert jaarlijks een thematische contactdag voor belangstellenden.
Tot nu toe vonden plaats:
Eerste contactdag, zaterdag 20 april 1991, Abdij van Averbode
Norbert van Gennep en de premonstratenzerorde in de Nederlanden
Tweede contactdag, zaterdag 9 mei 1992, Abdij van Berne te Heeswijk
De premonstratenzerorde in de Nederlanden. Bronnen en brongebruik
Derde contactdag, zaterdag 15 mei 1993, Abdij van Tongerlo
Ideaal en werkelijkheid. Stichtingsplaatsen en ontginningsactiviteiten
van premonstratenzers in de Nederlanden
Vierde contactdag, zaterdag 7 mei 1994, klooster Sint-Catharinadal te Oosterhout
Vrouwen in de premonstratenzerorde
Vijfde contactdag, zaterdag 29 april 1995, Abdij van Postel
De stadshoven van de premonstratenzerabdijen in de Nederlanden:
refuge, overslagplaats en stedelijke residentie
Zesde contactdag, zaterdag 27 april 1996, Abdij van Middelburg
Abdij en stad
Zevende contactdag, zaterdag 26 april 1997, Abdij van Park
Norbertijnen in de politiek
Achtste contactdag, zaterdag 16 mei 1998, Abdij van Rolduc
Omgang met norbertijner heiligen. Achtergronden en vormgeving
van de heiligenverering in de orde van Prémontré
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Negende contactdag, zaterdag 8 mei 1999, Ninove
Middeleeuwse premonstratenzer kerken
Tiende contactdag, zaterdag 13 mei 2000, Fryske Akademy te Leeuwarden
Norbertijnen in Westlauwers Friesland
Elfde contactdag, zaterdag 28 april 2001, Abdij van Grimbergen
Norbertijnen en Wetenschap
Twaalfde contactdag, zaterdag 20 april 2002, Stadsherberg de Mol te Delft
Hospitalitas en de aanwezigheid van leken
in de middeleeuwse premonstratenzer kloosters
Dertiende contactdag, zaterdag 24 mei 2003, Abdij van Averbode
De Norbertijnen en de Barok in de Nederlanden
Veertiende contactdag, zaterdag 8 mei 2004, Landgoed Mariënwaerdt
Norbertijner Abdij-economie en Landschap
Vijftiende contactdag, zaterdag 16 april 2005, Abdij van Tongerlo
Norbertijnen en Zielzorg
Zestiende contactdag, zaterdag 20 mei 2006, Oude Abdij Drongen
Memorievieringen bij Norbertijnen
Zeventiende contactdag, zaterdag 12 mei 2007, Abdij van Berne te Heeswijk
De strijd om te overleven
Achttiende contactdag, zaterdag 19 april 2008, Abdij van Park
Kunst- en handschriftenbezit van de Norbertijnenabdijen
Negentiende contactdag, zaterdag 9 mei 2009, Latijnse School en Bergkerk Deventer
Internationale netwerken in een periode van transformatie
Twintigste contactdag, zaterdag 8 mei 2010, Roosendaal
Norbertijnse pastorieën in het hertogdom Brabant
Eenentwintigste contactdag, zaterdag 7 mei 2011, Abdij van Grimbergen
Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden:
Liturgische handschriften (13de-16de eeuw)
Tweeëntwintigste contactdag, zaterdag 5 mei 2012, Abdij van Postel
Reizen in woelige tijden
Drieëntwintigste contactdag, zaterdag 20 april 2013, Oud-Rekem
Invloed van Waalse norbertijnenabdijen in Limburg: Beaurepart en Floreffe
Vierentwintigste contactdag, zaterdag 17 mei 2014, Deurne (Antwerpen)
Getuigenissen van een groots verleden. Materiële sporen van de Antwerpse
Sint-Michielsabdij
Vijfentwintigste contactdag, zaterdag 28 maart 2015, Houthem Sint-Gerlach
Zusterkloosters in de Premonstratenzer Orde
Zesentwintigste contactdag, zaterdag 9 april 2016, Ninove
De premonstratenzer Abdijkerk van Ninove. Barokke pracht in luister hersteld
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